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Falënderime
Dëshiroj të shpreh mirënjohjen time të sinqertë ndaj mentorit Prof. Dr. Lulzim Beqiri për
udhëheqjen, mirëkuptimin dhe mbikëqyrjen e tij të vlefshme gjatë këtij studimi. Jam shumë
mirënjohëse për vlerësimet dhe rekomandimet e tij të vlefshme në kritikat e pa lodhshme dhe të
një pas njëshme që me plot përkushtim më drejtoi rreth qëllimeve të mia.
Gjithashtu do të dëshiroja të falenderoja prindërit e mi dhe familjen time, që më motivuan, më
inkurajuan të vazhdoj më tutje, më kritikuan që unë të jem versioni më i mirë i vetës time, dhe
më dhanë mësimet më të vlefshme që të mbërrij këtu ku jam sot.
Dhe pa dyshim e falenderoj partnerin tim të jetës, bashkshortin, për durimin, inkurajimin,
motivimin dhe përkrahjen e tij të pakufizuar në muajt e fundit të procesit të studimit.
Këtë punim shkencor dëshiroj të ia dedikoj familjes time.

Me respekt,
Edona Zymberi Malushaj

ABSTRAKT
Plakja e popullsisë është bërë një hulumtim shumë i rëndësishëm në dekadat e fundit. Të dhënat
statistikore mbi plakjen e popullsisë si në Kosovë ashtu edhe në të gjithë botën, tregojnë se në të
ardhmen e afërt, numri i popullsisë mbi moshën 65 vjeçare do të rritet në mënyrë dramatike.
Mund të pohohet se do të ketë nevojë urgjente për një projektim të posaçëm për strehim të
moshuarve. Prandaj, ky studim synon të bëjë kërkime dhe hulumtime dhe të praktikojë zgjidhje
të projektimit për shtëpitë e të moshuarve.
Për shumë njerëz të moshuar që nuk kanë një çati mbi kokat e tyre, pa përkujdesje familjare ose
një vend për të thirrur shtëpi të tyre, shtëpia e të moshuarve apo qendra e kujdesit ditor do të jetë
strehë e sigurt, ku mund të jetojnë me dinjitet dhe të bashkëveprojnë me kolegët e tyre. Qëllimi
kryesor i projektit është që të u mundësohet të moshuarve të largohen nga shtëpitë e tyre me
vetëdëshirë dhe të ushqejnë nevojat e tyre për ti kaluar vitet e mëvonshme në komoditet, siguri,
shërbime, rehati dhe harmoni. Shtëpia e të moshuarve do të jetë funksionale, duke menduar
gjithmonë për mirëqenien, jetëgjatësinë dhe cilësinë më të mirë të jetës së tyre. Në mënyrë që ata
të përmbushin nevojat shpirtërore, me anë të këtij projekti, do u ofrohet mundësia që të
bashkëveprojnë në afërsi me fëmijët e kopshtit. Gjithashtu për shkak të dinamikës së jetës së dy
prindërve të cilët ballafaqohen me raste dhe nevoja emergjente në punë, atyre do t’u ofrohet
mundësia që të dërgojnë të moshuarit dhe fëmijët e tyre në një kujdes 24 orë. Me zgjidhjen e
këtij problemi atyre do u plotësohen nevojat e tyre ditore si të moshuarve, fëmijëve po ashtu
edhe prindërve. Motivi themelorë i këtij studimi është që të i sjellë njerëz të tillë së bashku në
simbiozë me të gjitha paisjet, shërbimet dhe kujdes ndaj tyre. Ky vend do të jetë një shtëpi si një
familje e përbashkët, pa shqetësime dhe probleme, ku do të mbretëroj paqja e plotë mendore.
Fjalët kyqe: shtëpia e të moshuarve, simbiozë intergjenerata, mjedisi, natyra, jeta e shëndoshë.
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1. Hyrje
Në shekullin e 21-të, shtëpitë e pleqve janë bërë një formë standarde e kujdesit për
personat më të moshuar dhe të paaftë për tu kujdesur për veten e tyre. Shtëpitë e të moshuarve
apo siç njihen edhe si shtëpi të infermierisë janë qendra rezidenciale të kujdesit që ofrojnë kujdes
për njerëzit që kërkojnë një nivel të caktuar mjekësor e cila nuk mund të arrihet përmes shtëpisë
ose shërbimeve të tjera të komunitetit. Shumë nga të moshuarit janë duke u strehuar në objekte
banimi të cilat ofrojnë një kujdes të veçant e cila ofron kushte më të mira për jetesë. Shtëpitë nën
kujdesje përfshijnë kujdesin e të moshuarve, nevojat dietike ushqimore dhe të mirëmbajtjes, si
dhe aktivitetet për të siguruar të moshuarve një jetësë sa më të angazhuar me aktivitete të
ndryshme dhe një jetë më aktive.
2. Zhvillimi Historik
Këto institucione nuk kanë ekzistuar gjithmonë, por me kalimin e viteve, përvojës e
shembujve nëpër botë ato po rriten çdo ditë. Shtëpitë e pleqve më parë janë përdorur si një
koncept tjetër në shoqëri. Historia e tyre shtrihet që nga koha mesjetare, kur urdhrat fetarë
kujdeseshin për të varfërit dhe ofruan një lloj tjetër kujdesje ndaj tyre. Në fakt fillimi i shtëpive të
pleqve fillon me konceptin almshouses1 apo ndryshe e quajtur strehë për të varfërit/shtëpi
bamirëse, e cila ka origjinën nga Britania e Madhe. Këto shtëpi nuk janë përdorur vetëm për të
moshuarit, por nga shtresa dhe gjenerata të ndryshme, për qëllime të ndryshme dhe janë përdorur
si strehimore për njerëzit. Strehimoret u krijuan nga shekulli i 10-të në Britani, për të siguruar një
vendbanim për njerëzit e varfër, të vjetër, jetimë, të paaftë, të ve, të sëmurët mendorë, të
pikëlluar ose në nevojë tjetër. Shtëpi bamirëse janë përdorur si strehim bamirësie, për të u dalë në

1

Cambridge University Press. (2008). Cambridge online dictionary, Cambridge Dictionary online. Retrieved at
April 23, 2019 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/almshouse#dataset-cald4, 2019

1

ndihmë atyre që nuk kanë shtëpi dhe për të u siguruar ushqim të përditshëm njerëzve në nevojë.2
Zakonisht ato janë ndërtuar për banorët më të afër të zonës në të cilën gjendet shtëpia bamirëse.
Fillimisht shtëpitë bamirëse quheshin spitale ose shtëpi, në kuptimin e mikpritjes dhe
strehimit të atyre që ishin në nevojë. Spitalet e Kishës u përpoqën që të u gjejnë zgjidhje
përsonave që nuk mund të përballonin mjekët për ti paguar, u përpoqën të sigurojnë ushqim për
përsonat që nuk kishin mundësi të gjejnë ushqim dhe strehim për shtresat e varfura. Në një
mënyrë, ata siguruan lëmoshë dhe bamirësi. Fondacioni më i vjetër i almshouse ende në
ekzistencë mendohet të jetë Spitali i Shën Oswald në Worcester themeluar afro 990. Besohet se
peshkopi i atëhershëm i Worcester (St Oswald) krijoi këtë shenjtërore ku vëllezërit dhe motrat e
manastirit, mund të "shërbejnë të sëmurëve, të varrosin të vdekurit, të lehtësojnë të varfrit dhe të
japin strehim udhëtarëve që mbërritën pas dyerve të qytetit të mbyllura gjatë natës ". 3 Të paktë
kështu thuhet në literaturat dhe mbetjet e fundit të kësaj epoke historike të cilat gjenden në
librarinë e Universitetit të Cambridge.
Gjatë asaj kohe strehimi u bë një problem i madh shoqëror, pasi njerëzit migruan në
qytete që kërkonin punë por jetesa nuk ishte aspak e siguruar. Kushtet e mjerueshme të shtëpive i
frymëzuan filantropistët e pasur që të jepin apo të financojnë shtëpi të strehimit për bamirësi,
gjerësisht të financojnë për zonën ku ata banojnë. Ishte periudha që shumë njerëz bënë të
pamundur për të u dalë në ndihmë atyre që nuk kishin mundësi ta financonin veten. Këto
financime nga përsonat e pasur siguruan lehtësim jetese, duke mbajtur të sëmurët, të moshuarit,
jetimët, të paaftët dhe të varfërit nën kujdesje. Përshkak të sëmundjeve të ndryshme, vlerësohet
se rreth 30% e barnave të tanishme janë themeluar gjatë kësaj periudhe.
2

Wagner, D. (2005). The poorhouse: America’s forgotten institution. Lanham, MD: Rowman-Littlefield Publishers.
Retrieved on May 10, 2019 from http://socialwelfare.library.vcu.edu/issues/poor-relief-almshouse/.
3
Cambridge University Library. (2008). Cambridge exhibition captions online library, Cambridge Exhibition
Online Library. Retrieved on May 13, 2019 from http://www.lib.cam.ac.uk/exhibitions/Almshouses/captions.html
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2.1 The Stiles Almshouses
Shtëpitë për bamirësi apo azilet për të varfërit fillimisht janë ndërtuar nga përsona apo
organizata bamirësie për njerëzit e varfër të cilët nuk kishin strehim, të cilëve u ofrohej një vend
për të jetuar në to. Një azil i tillë u ndërtua në Wantage të Anglis, si rezultat i një trashëgimie nga
vullneti i Robert Stiles i cili ka lindur në këtë qytet. Ky azil u ndërtua në vitin 1680 për Z. Stiles.
Me ndërtimin e këtij azili, ai u ndihmoi shumë personave duke u ofruar një vend për strehim.

Fig.1. Stiles Almshouses, Wantage, Berkshire në Angli.
Shtëpia është e ndërtuar nga tullat Flamenge me lidhje në mes tyre, gjë që i bën atë një
ndër ndërtesat më të hershme të përdorimit të tullave në këtë qytet të vjetër dhe të
mrekullueshëm. Brenda hyrjes, dyshemeja është e bërë prej eshtrave të deleve, simbolike e
tregtisë e cila e ka bërë të mundur ndërtimin e tyre, ku është paraqitu në foton e mëposhtme.
Shtëpia e ndërtuar një katëshe ka çati të çimentos e ndërtuar me tulla. Pjesa hyrëse ka harkun
gjysmë rrethore me gurin kryesor dekorativ i cili qëndron mbi hark, ku shkruan "Dhurata e / Z.
Robert Stile nga Amsterdami, tregtar, i cili vdiq më 3 tetor 1680. Deo et pauperibus (në latin që
3

do të thotë për Perëndin dhe të varfërit)”. Stiles ka lindur në Wantage, ishte praktikuar si tregtar
tekstilesh në Londër, dhe pastaj emigroi dhe u vendos në Amsterdam, ku atje vdiq. Stiles
Almshouses në Wantage, Berkshire qëndron ende në formë të mirë dhe shërben si shtëpi për
njerëzit e moshuar.4

Fig.2. Guri dekorativ në hyrje të shtëpisë.

Fig.3. Dyshemeja nga eshtrat e deleve.

2.2 The Nicholas Chamberlaine Almshouses
Një tjetër shtëpi bamirësie dhe shumë e vaçant është ajo The Nicholas Chamberlaine
Almshouses. Nicholas Chamberlaine ishte prift i kishës së Anglis, i cili ishte i njohur për
donacione bamirësie. Emri i të cilit morri edhe shtëpia për bamirësi, ishte udhëheqës klerik i
shekullit të 17-të i Bedworthit, ku ende kujtohet si një bamirës bujarë ku ndihmoi shumë njerëz
gjatë asaj kohe. Vullneti i tij i mirë siguroi shkollë lokale për djemtë dhe shkollë për vajzat në të
njëjtën ndërtesë, për njerëzit e varfër dhe të pa strehë, për fëmijët e varfër dhe për një numër të
dispozitave të tjera. The Nicholas Chamberlaine Almshouses dhe shkolla Nicholas Chamberlaine
në Bedworth, emërohen pas emrit të tij.

4

http://www.stiles-genealogy.co.uk/places/j-wantage.asp, Retrieved (2019)
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Në vitin1715 ai la shuma të parave në vullnetin e tij që të ndërtonte një shtëpi bamirësie.
Shtëpia për bamirësi, të cilën ai kishte vendosur tashmë për të ndërtuar para se të vdiste, do të
ndërtoheshin së bashku me shkollat, në oborrin e sallës, afër asaj ku qendra shëndetësore
qëndron sot. Çdo apartamant në shtëpinë e bamirësisë përbëhej nga një dhomë të pritjes ku ata
mund të uleshin për tu relaksuar, oxhak për ngrohje, dhe dy dhoma gjumi, gjithashtu dy depo ku
shërbente si dhomë e vogël ku ushqimi dhe gjësendet e tjera janë vendosur. Dhoma në fund të
jugut, duke qenë më e madhe se të tjerat dhoma, u përdor për strehimin e një infermiere për të u
kujdesur për banorët të cilët do të jenë nën mbikqyrje.

Fig.4. The Nicholas Chamberlaine Almshouses, 1715.
Falë bujarisë së tij dhe punës së palodhur të besimtarëve aktualë, bamirësitë dhe një
numër i shkollave vazhdojnë të përfitojnë nga bamirësia që ka themeluar qysh nga ajo kohë. Sot,
besimi vazhdon të jetë në regjistrin publik të qiradhënësve socialë dhe kujdeset për banorët në 27
apartamente strehimi të strehuar në këto shtëpi bamirësie. Ndërtesa që qëndron edhe sot daton që
nga kjo kohë, megjithëse shumica e arkitekturës adopton një stil të vjetër, por e cila është e
konzervuar në mënyrë që ta rrisë jetë gjatësin e kësaj ndërtese. Kjo shtëpi tani ofron strehim të
5

cilësisë së lartë për të moshuarit. Ndryshe nga ajo kohë, ajo sot nuk përdoret për njerëzit në
nevojë, por është shumë e çmuar nga të gjithë ata që kanë fat që të jenë pjesë e këtij
vendbanimi.5

Fig.5. The Nicholas Chamberlaine Almshouses në ditët e sotme.
2.3 The Tewksbury Almshouse
Kolonët anglezë më vonë sollën konceptin e almshouses në Amerikë. Midis viteve 1820
dhe në fund të shekullit të nëntëmbëdhjetë ka pasur një rritje të madhe në numrin e shtëpisë nën
përkujdesje në Amerikë. Disa prej këtyre shtëpi ishin të vogla, madje të rahatshme, dhe mbajtën
dhjetë ose dymbëdhjetë njerëz me një mbikëqyrës. Kurse shumë qytete të mëdha dhe disa shtete
kishin më shumë institucione të njohura që mbanin mijëra njerëz dhe kujdeseshin për jetën e
tyre. Është një çështje historike, që shumë prej paraardhësve tanë duhej të jetonin dhe të
ballafaqoheshin me probleme të tilla nëpër institucione të një forme apo tjetër. Shtëpitë nën
kujdesje kishin emra të ndryshëm dhe i quanin institucion, ushqimore, strehim, azil, spital ose
ambulancë apo infermieri. Duke parë jetën e mjerueshme të të varfërve, atherë vendosën të

5

BBC News (2014) Historic gem in the centre of Bedworth, BBC online News, September 24, 2014 Retrieved
onhttp://www.bbc.co.uk/coventry/webcams/stories/2003/07/bedworth-almshouses.shtml
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krijonin shtëpi nën kujdesje, për personat të cilët nuk kishin strehim. Me këtë ata krijuan
almshouses për të u dalë në ndihmë të gjithë atyre në nevojë.6
Ndër më të njohurat nga shtëpitë nën kujdesje në Amerikë ishte Tewksbury Almshouse
në Massachusetts. Kjo shtëpi nën kujdesje u hap për herë të parë më 1 maj 1854. Gjatë hapjes së
kësaj shtëpie, ka pasur më shumë pranime të njerëzve se sa numri i institucionit që ishte ndërtuar
për të banuar në të. Me një kapacitet për 500 persona, popullsia e këtij almshouse u rrit në 668
deri në fund të javës së parë dhe në mbi 800 persona deri më 20 maj. Pacientët e saj ishin nga e
gjithë Massachusetts.

Fig.6. Tewksbury Almshouse në 1890.

Fig.7. Tewksbury Almshouse në 2019.

Tewksbury Almshouse në atë kohë trajtonte të sëmurët me nevoja të ndryshme, kurse tani
është bërë Muzeu i Shëndetit Publik dhe ruhen të dhënat pas 1883. Tewksbury Almshouse në
fillim u krijua si një shtëpi për nevoja (almshouse) e cila kujdesej për të varfurit, ku në të
përfshihej në rritje një numër i madhë emigrantëve e cila udhëhiqej nga shteti. Në vitin 1866,

6

Wagner, D. (2005). The poorhouse: America’s forgotten institution. Lanham, MD: Rowman-Littlefield Publishers.
Retrieved on May 20, 2019 from http://socialwelfare.library.vcu.edu/issues/poor-relief-almshouse/.
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Tewksbury Almshouse në fillim pranonte njerëzit që ishin shumë të varfur dhe që merrnin
ndihmë nga fondet e caktuar për të varfurit, duke u bërë objekti i parë i këtij lloji i shtetit.
Në vitin 1900, emri i saj u ndryshua në Spitalin Shtetëror Tewksbury; pastaj në vitin 1909
në Massachusetts State Infirmary; në vitin 1939 në Spitali Shtetëror i Tewksbury dhe Infermieri;
dhe në fund në vitin 1959 Spitali i Tewksbury. Shumë ndërtesa të tjera iu shtuan këtij Spitali të
cilat objekte ishin për trajtimin e sëmundjeve të ndryshme si tuberkulozit, lisë, ethet tifoide dhe
sëmundjeve të tjera infektive. Spitali vazhdoi të shërbejë për pacientët që kanë nevojë për
strehim dhe kujdes të mbikëqyrur. Tani është i njohur si Spitali i Tewksbury dhe strehon Muzeun
e Shëndetit Publik.7

Fig.8. Salla e brendshme e Tewksbury në 1892, e rrethuar me dritare e projektuar për të lejuar
rrezet e diellit të depërtojnë në hapsirën e brendshme, konsiderohej si spitali më i mirë në vend.
Shtëpi bamirëse janë shpesh ndërtesa të shkëlqyera historike me karakteristika interesante,
me arkitekturë të veçantë duke iu përshtatur nevojave të jetesës brenda. Tiparet magjepsëse si
përkushtimet, statujat, dizajnet vizuele, mbishkrimet, stemat, materialet e përdorura, kullat e orës
dhe sundialet për të treguar kohën gjatë ditës, bëjnë këto ndërtesa edhe më të veçanta. Shumë
7

https://publichealthmuseum.org, Retrieved (2019)
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prej tyre mbajnë kisha të bukura ku shërbimet e rregullta mbahen ende dhe ofrojnë kopshte të
këndshme për banorët e tyre. Ato shpesh janë të paraqitura në sheshin tradicional me tre anë,
duke siguruar një ndjenjë sigurie dhe komunitet për banorët. Një tipar unik i shtëpive për
bamirësi, e cila ka qenë konsistente për shumë vite, është pasi që ato qeverisen nga
administratorët lokalë të angazhuar, kujdestar vullnetarë, motivet e të cilëve kanë qenë krejtësisht
altruist që janë të dobishme për individët e tjerë.
3. Fundi i Almshouses
Shtëpitë për bamirësi vazhduan të praktikoheshin deri në shekullin e 20-të, kur ato filluan
të zhdukeshin në kohën e Depresionit të Madh. Këto shtëpi kërkonin financim dhe mirëmbajtje,
por gjendja ekonomike ra në depresion. Ato kërkonin hapësira pasi që kushtet e njerëzve që
jetonin ishin shumë të varfëra. Për arsye të mos mirëmbajtjes dhe kritikave për kushtet e jetesës,
shumë njerëz kundërshtuan ato dhe bënë protesta të shumta publike. Arsyeja tjetër ishte pasi që
shumë përsona që ishin problematik filluan të jenë pjesë e këtyre shtëpive, dhe nuk kishte të
bënte aspak me varfërim apo ndimën sociale. Andaj Amerikanët që besonin këtë nuk donin të
humbnin kohë dhe para duke siguruar mirëqenien e atyre që ata ende konsideroheshin të padenjë.
Që nga ky kundërshtim, përfundimisht i dhanë rrugë një lloji tjetër të shtëpive të banimit për të
moshuarit.

8

Shumë prej këtyre ndërtesave të bukura dhe origjinale janë ende në përdorim, po

restaurohen dhe po rriten në mënyrë që të ofrojnë shtëpi të ngrohta, të rehatshme me ngrohje
moderne, banjo dhe kuzhina.
Shtëpia nën kujdesje ishte vendi ku ofronte kujdes të moshuarve dhe për të ndihmuar
atyre për nevojat e tyre ditore si monitorimi i gjendjes shëndetësore, higjiena, menaxhimi i

8

The Almshouse Association. (2008). History of Almhouses, The Almshouse Association. Retrieved on May 26,
2019 from https://www.almshouses.org/history-of-almshouses/
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barnave dhe toaleti. Këto dukuri u vlersuan me sukses, dhe që nga Lufta e Dytë Botërore vizioni
i tanishëm i shtëpive të pleqëve filloi të merrte një formë tjetër. Kjo erdhi pasi që nivelet
shtetërore kuptuan se njerëzit shpenzonin shumë kohë në spitale, ku u bë përpjekje për të
ndryshuar shtëpitë nën përkujdesjes në një institucion të përhershëm dhe publik që mund të
financohet nga instuticionet shtetërore.9
4. Shtëpitë e të Moshuarve në vende të ndryshme të botës
Që nga ajo kohë koncepti almshouses ndryshoi dhe u shëndrrua në shtëpi për të
moshuarit. Tani këto shtëpi përdoren vetëm për të moshuarit, mbi moshën 60 vjeçare të cilët
duhen të jenë banorë të asaj zone lokale. Shtëpitë sigurojnë një ndjenjë të fortë të komunitetit,
duke ofruar mbrojtje dhe siguri, duke u bërë të mundur atyre që kanë nevojë të vazhdojnë të
jetojnë të pavarur në një lokalitet të zgjedhur nga ana e tyre, dhe shpesh duke bërë jetesë pranë
familjeve të tyre.
Ndryshe nga shtëpitë bamirëse të shekujve të kaluar, ato sot janë krejtësisht ndryshe.
Shtëpitë e reja me investimet e modernizuara dhe bashkëkohore i bënë ato më të veçanta dhe më
të lehta për të jetuar. Standardet e akomodimit janë vazhdimisht në rritje, me teknologji dhe
preparate që luan një rol të rëndësishëm në rritjen për një jetë më të sigurtë. Qasja për personat
me aftësi të kufizuara, shtretërit e digjitalizuar, dhomat për një person, dhomat për çifte, toaletet
modern, dyert elektronike, alarmet e sofistikuara dhe kujdesi kontribuojnë në mënyrë që të
moshuarit të mund të qëndrojnë të pavarur në shtëpitë për të moshuarit për aq kohë sa të jetë e
mundur apo deri në fund të jetës së tyre. Në botë ky koncept ka një rolë të vaçantë në shoqërid he
përkushtimi është në maksimal. Vetë institucionet shtetërore u ofron të moshuarve jetesë më të

9

Foundation Aiding the Elderly. (2008). The History of Nursing Homes, Foundation Aiding the Elderly. Retrieved
on April8, 2019 fromhttp://www.4fate.org/history.pdf
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lehtë si në aspektin fizik me aktivitete të ndryshme por edhe në atë psikik. Më poshtë janë të
cekura disa nga shtëpitë më inovative të cilat ofrojnë kujdes të vaçant dhe janë të njohura si
shtëpi me arkitekturë që u plotëson të moshuarve nevojat e tyre të jetesës dhe një jetë sa më të
qetë dhe të lumtur.
4.1 Shtëpi për persona të moshuar dhe atyre nën kujdesje shëndetësore në Orbec të
Francës
Shembulli që vlen të cekim është shtëpia e të moshuarve në Orbec të Francës. Kjo
ndërtesë është e e rrethuar me male të ulëta dhe vendosja e saj shtrihet në lugë. Pozita e saj ka
pamje nga qyteti me vizura shumë të bukura dhe shumë relaksuese. Në katër anët është e rrethuar
nga natyra e cila ndërtesë ofron të moshuarve qetësi dhe rahati shpirtërore. Natyra në këtë rast u
ndihmon të moshuarve gjatë gjithë kohës, pasi që ata do kenë ajër të pastër dhe pamje më
relaksuese e cila ndikon në shëndetin e tyre fizik dhe psikik. Vendosja e shtëpisë është bërë me
qëllim që të largohet nga zhurma e jetës urbane, por në të njejtën kohë do të jetë pranë qytetit,
nëse dikush nga këta përsona ka dëshirë që të bëjë jetë më të zhurmshme.

Fig.9. Hapsira e jashtme e shtëpisë.

Fig.10. Mbrapa shtëpisësë të moshuarve në
Orbec të Francës dhe pamja nga qyteti.
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Ngjyra e cila është përdorur në fasadën e jashtme është ngjyra e gjelbër. Kjo ngjyrë lidhet
ngushtë me ngjyrën e natyrës e cila është paraqitur në foton lartë. Arsyeja për se kjo ndërtesë
është po aq e veqantë, është pasi që ajo zhduket brenda peisazhit të natyrës dhe bëhet sikur të
ishte një. Fuqia e kësaj ndërtese qëndron në marëdhënie të ngushtë me peisazhin natyrorë.
Ndërsa në hapësirat e brendshme janë paraqitur ngjyra e bardhë dhe e kuqe. Ngjyra e bardhë
prodhon ndjeshmërinë e butësisë, lehtësisë dhe ndriçimit, kurse ngjyra e kuqe shkatërron
hapësirën monotone dhe shton dinamikën brenda në ndërtesë. Të dy ngjyrat përshtaten mirë njëra
me tjetrën duke bërë balancë në hapësirat e enterierit. Qëllimi kryesorë i përdorimit të këtyre dy
ngjyrave ka qenë që të eliminohen ngjyrat konvencionale të mjedisit te zakonshëm spitalor dhe të
ofrohet një ambient sa më i këndshëm për të jetuar dhe sa më pak monoton. Ngjyra e bardhë dhe
e kuqe kanë qenë të mjaftueshme për përdorim, dhe jo të ketë llojllojshmëri ngjyrash.

Fig.11. Hapsira e jashtme e shtëpisë në Orbec.

Fig.12. Hapsira e brendshme e shtëpisë.

Të gjitha dhomat e gjumit janë të lidhura në një koridor e cila është e mbështetur nga
mali me pamje nga jugu. Kjo lidhje bënë që secila dhomë të jetë e orientuar nga jugu e cila lejon
ndriçim maksimal për të gjitha dhomat e gjumit. Të gjitha këto dhoma kanë pamje nga qyteti dhe
ky rregullim bënë që të gjitha dhomat të kenë pamje të bukur. Kjo shtëpi për persona të moshuar
ka 115 njësi të dhomave banimi, duke kombinuar shtëpi për persona të moshuar dhe atyre nën
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kujdesje shëndetsore. Shumë afër gjendet lumi, ku ofron një ndjenjë të bukur dhe të lidhë më afër
natyrës. Natyra e cila gjindet përreth e bënë këtë shtëpi edhe më të vaçant dhe më unike. Shtëpia
ka lokacionin e cila e bënë që të jetë në mes natyrës dhe jetës së përditshme urbane. Pamje
marramendëse e cila shëron mendjen dhe gjendjen fizike të pasientëve. Andaj forca dhe fuqia e
ndërtesës qëndron ngusht në marrëdhëniet e saj me peisazhin. Ndërtesa është projektuar në atë
mënyrë që të rritë hapsirat e jetesës brenda dhe të kentë hapësirë të mjaftueshme të ecjes jashtë
saj.10
4.2 Shtëpi për të moshuarit në pension Wilder Kaiser në Tyrol, Austria
Një tjetër shtëpi për të moshuarit në pension, me arkitekturë të vaçant dhe standarde të
jetesës së lartë, është shtëpia për të moshuarit në pension në Tyrol, Austri. Kjo shtëpi shtrihet në
vijën malore në ultësirën e malit Wilder Kaiser në Scheffau, Tyrol. Ndërtesa përbëhet nga dy
vëllime kompakt që ndërlidhen në pjesën qendrore, në të cilën formojnë një atrium. Tre hapësirat
e jashtme krijohen nga pozicionimi në komplot: kopshti publik, kopshti i veçantë për njerëzit me
sëmundje mendore dhe një hapësirë lojrash për fëmijë. Formimi i diferencuar i strukturës të kësaj
ndërtese, mundëson komunikimin dhe takimin sa më të lehtë midis banorëve dhe komunitetit, të
cilën hapësirë e bënë këtë vend më të gjallë. Ndërsa hapësirat e brendshme dhe të jashtme
ofrojnë mundësi të mjaftueshme për qetësi dhe meditim.
Shtëpia për të moshuarit ka një pamje dhe formë të thjeshtë dhe të qartë. Hyrja kryesore e
ndërtesës është shënuar me formën e shkronjës Y, e cila shërben si shtyllë e punuar nga betoni
me ngjyrë kristali. Hapësirat publike janë të vendosura në përdhesë, ku kafeja me sallën e

10

Dominique Coulon & Associes (2015) Orbec, Home for dependent elderly people and nursing home, Dominique
Coulon & Associes, Orbec Retrieved on June 8, 2019 fromhttp://coulon-architecte.fr/projet/577/orbec

13

pritjeve, salla e evenimenteve dhe Kishëza janë afër hyrjes kryesore. Në pjesën e pasme të katit
të parë gjenden zyrat administrative, sallat e shërbimit dhe një kuzhinë prodhimi.

Fig.13. Pjesa hyrëse e shtëpisë për të moshuarit në pension Wilder Kaiser në Tyrol, Austria
Atriumi qendror dhe i gjelbër sjell kulmin zenit brenda ndërtesës, e cila lejon ndriqimin të
hyrë brenda saj. Për më tepër, ajo mundëson komunikim vizual nëpër kate, ndërmjet zonave të
ngrënies së ushqimit dhe zonave të njësive të ndryshme të kujdesit, e cila mund të shihet në fig.
12. Këto njësi janë të shpërndara në dy nivelet e sipërme të kateve që në total janë 54
apartamente.
Dhomat janë të pajisura mire, të dizajnuara në mënyrë moderne dhe me të gjitha nevojat e
plotësuara për një jetë sa më të mirë. Në sipërfaqet e dyshemeve të dhomave është përdorur
shtresa prej linoleumi, ku mundson mirëmbajtjen higjienike më të lehtë. Zakonisht ky material
përdoret në spitale, por në këtë projekt është përdorur aq mire ky material sa që të jep ndjenjë
krejtësisht ndryshe. Të gjitha dhomat janë të ekspozuara në lindje dhe perëndim.
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Fig.14. Atriumi qendrorë me kulm zenit.

Fig.15. Dhomat moderne të shtëpisë.

Banjot kanë ndriqim në formë të shiritave të tërthort që vjen nga çatia prej xhami. Në
banjo janë të vendosura mbajtëse përreth saj, në mënyrë që të moshuarit të mbahen në to dhe të
jenë të sigurtë. Në hyrje të dhomave janë të vendosura stola të uljes në raste emergjente, ku në të
njejtën kohë ato shërbejnë edhe si komunikim në mes dhomave dhe për ti afruar banorët e
shtëpisë më shumë me njëri tjetrin.
Hapësira të vogla qëndrimi janë të vendosura gjithandej në mënyrë që të kenë hapsira për
qëndrim ditorë, si psh. tarraca dhe ballkone të mbuluara, të cilat janë të orientuara nga mali dhe
qendrës piktoreske të fshatit Scheffau. Hapësira më e madhe e shtëpisë është vendi ku shërbehet
ushqimi. Në të njejtën kohë, ky vend shërben edhe si pikë takimi për banorët e shtëpisë. E gjithë
hapësira e ushqimit shihet kjartë nga përdhesa, gjë që e bënë komunikimin më të lehtë brenda
kateve.
Në fasadën e jashtme e shoqëron druri i cili jep ngrohtësi, për të i bërë balancë motit të
jashtëm. Materiali i drurit është përdorur në dysheme, mur dhe çati. Koordinimi i sipërfaqeve me
ngjyra shërbejnë si orientim për banorët dhe të ftuarit në të gjithë ndërtesën. Mbulesat e paluara
prej druri apo kapakët rrëshqitës në fasadë, sigurojnë mbrojtjen e domosdoshme të diellit dhe
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janë element referues për traditën e zakonshme lokale artizanale. Këto kapakë ndryshe shërbejnë
si mbulesë për arsye të privacisë. Përdorimi i traditës lokale dhe moderniteti, plotësojnë një tërësi
harmonike që u jep jetë, ngrohtësi dhe gjallëri shtëpisë për të moshuarit.11

Fig.16. Pamjet nga hyrja e dhomës së shtëpisë.

Fig.17.Tarraca të mbuluar për qëndrim ditorë.

4.3 Shtëpi banimi për të moshuarit, Masans, Chur, Zvicër
Ndërtesa për të moshuarit është projektuar për banorët që ende mund të jetojnë vetë dhe
të kujdesen për veten e tyre. Shtëpia gjendet përballë me qendrën e vjetër të Masans. Në pjesën e
pasme është shtëpia e pleqve ekzistues, pajisjet e infermierisë të cilat mund të përdoren sipas
nevojës dhe kërkesave të moshuarve. Ndërtesa e re dhe kompleksi ekzistues i të moshuarve
formojnë një konfiguracion të gjerë, një lloj ferme suburbane të rregulluar rreth një oborri të
gjerë. Karakteristikat ekzistuese, si muret e ulëta përgjatë Kronengasse, një derë dhe një pemë e
fuqishme e gëlqeres, janë inkorporuar në gjendjen e re të hyrjes, e cila tani duket sikur ka qenë
gjithmonë e tillë.

11

Sedlak Rissland Architekten, (2017) Altenwohn- und Pflegeheim, Sedlak Rissland Architekten online, österreich
2017, Retrieved on June 14, 2019 from https://www.srap.land/projects/altenwohn-und-pflegeheim/
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Fig.18. Shtëpi banimi për të moshuarit, Masans, Chur, Zvicërr.
Në të gjithë shtëpin, që përbëhet nga 21 dhoma, një dhomë shfrytëzohet për mysafirët dhe
një dhomë tjetër për stafin. Të gjitha dhomat janë të lidhura me korridor të jashtëm, të cilat kanë
transparencë e cila arrihet përmes xhamave të përdorura, krijimi i një atmosfere rurale në një
mjedis periferik, prania e ndjeshme e materialeve (bazë e betonit të ekspozuar, shtuf gëlqeror dhe
dru dreri), dhe qartësia e detajeve të ndërtimit. Të gjitha dhomat kanë kontakt vizuel me natyrën
dhe të jep ndjenjën sikur të jesh në hapsirat e jashtme. Ndërtesa ka pamjen që të duket e qetë dhe
joformale, si një shkëmb i madh në hapësira të hapura të një peizazhi malor, ku është punuar me
mjeshtëri të saktë dhe ekspertizë të lartë, të kujdesshëm, dhe sigurisht nga përsona zanatli.
Dhomat, edhe pse të vogla, duken të mëdha, me dyer dhoma gjumi të cilat, kur mbyllen,
duket se zhduken në dollapet e ndërtuara në të dy anët. Çëllimi i këtij projekti është që banorët të
ndjehen si në shtëpi, të kenë atë përshtypje nga përdorimi i elementeve që ata njohin nga vetë
jeta e tyre në fshatrat përreth si përshembull dyshemeja nga druri që tingëllon nga zhurma e
zbrazët në momentin që ecë mbi të; veshje me panel druri në mure; verandë e integruar e
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mbrojtur nga erërat; dritare e mbyllur me pamje nga lugina drejt perëndimit të diellit në
mbrëmje; dhe aneks kuzhine e veshur nga druri, dritare përmes së cilës mund të shohësh mbi
oborrin privat në korridorin e jashtëm opo të shikosh se kush afrohet dhe del në anën lindore të
oborrit.12

Fig.19. Ballkonet me pamje nga lugina.

Fig.20. Koridori që lidhë gjitha dhomat e gjumit.

4.4 Qendra e kujdesit shëndetësor të Santa Casa Da Misericordis nga Nuno Piedade,
Portugali
Nuno Piedade Alexandre, arkitekti i kësaj ndërtese, ka përfunduar një vëllim të madh me
ngjyrë të errët, artikuluar nga prizma të mëdha me dritare të hapura dhe të zgjatura, që dallon nga
mjedisi i shtëpive të bardha, në një qendër të kujdesit të moshuar në komunën e Ponte de Sor,
Portugali. Ai, krijoi këtë ndërtesë si strehim shtesë për qendrën e kujdesit të moshuarve Santa
Casa da Misericórdia në lagjen Portalegre. Ndërtesa filloi realizimin e saj në vitin 2015 dhe u
përfundua në vitin 2018. Ndërtesa është e diferencuar me vëllimet e saj të deformuara për të
plotësuar nevojat e pacientëve me rehati maksimale.

12

https://www.archiweb.cz/en/b/bydleni-pro-starsi-obcany-v-masans, Retrieved (2019)
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Fig.21. Fasada nga jashtë e rezidencës së kujdesit shëndetësor në Portugali.
Rezidenca e kujdesit shëndetësor është hartuar për të moshuarit, me 10 dhoma dyshe
gjumi dhe 4 dhoma individuale, të gjitha të pajisura me gjërat e tyre të nevojshme private. Secila
nga dhomat e gjumit përmban hapje që shtrihet nga fasada. Thyerjet në fasadë u jep ndërtesës
dinamikë dhe pamje heterogjene. Akomodimi është projektuar rreth nevojave ditore të banorëve,
me një fokus në cilësinë e dritës dhe hapësirave interesante të krijuara nga sipërfaqet këndore.

Fig.22. Dhomat individuale të rezidencës së kujdesit shëndetësor. Fig.23. Pamja prej dhomës.
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Dhomat kanë një lartësi prej 2.7 metra në brendësi, kurse në fasadë të jashtme arrijnë
kulmin në lartësi prej 3.5 metra ose 4.5 metra, gjë që mundëson dritën e diellit të hyjë në
hapësirat e brendshme. Secili prej dritareve është në formë këndore për të krijuar një
këndvështrim me rrugët përreth dhe ka një pamje nga pemët afër, natyrën që gjendet përball saj,
vijën e horizontit, peisazhit të jashtëm, lumit Sor i cili ka rrjedhën afër vendit ku është ndërtuar
kjo shtëpi për të moshuarit. Ndërtesa ka lokacion të mirë, për asrye se gjendet afër natyrës, e cila
shërben pozitivisht për të moshuarit dhe gjithashtu ka afër qytetit, ku banorët i largon nga
monotonia e përditshme. Në vazhdim, projekti del nga një program funksional, në një koncept të
përvojës së jetesës, përdorimit dhe lidhja e ndërtesës e cilidhet ngusht me rrjetin urban rrethues.13
5. Komuna e Prishtinës
Prishtina e së ardhmes është qytet me shërbime efikase e cilësore të cilat janë në funksion
të mirëqenies së përgjithshme të qytetarëve të saj. Qytet me planifikim urban e hapësinor të
mirëfilltë, i cili e bën kryeqytetin qendër të sigurt për një jetë të begatshme socio-ekonomike,
kulturore, arsimore, sportive, dhe duke siguruar mirëqenie dhe cilësi të jetës për qytetarët e
komunës së Prishtinës.
Qytet me model të qeverisjes efikase dhe transparente, dhe si i tillë, të shërbejë si model
edhe për qeverisje në komunat tjera në Kosovë, duke ndikuar kështu në rritjen e mirëqenies për
tërë qytetarët e Kosovës.

13

Alexandre, N.P. (2018) Santa casa da Misericórdia’s Elderly Care centre by Nuno Piedade Alexander,
Metalocus, 2018, Portugal Retrieved on June 14, 2019 fromhttps://www.metalocus.es/en/news/santa-casa-damisericordias-elderly-care-centre-nuno-piedade-alexandre
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Fig.24. Vendodhja e Komunës së Prishtinës në hartën e Kosovës.
5.1 Karakterisitikat dhe Demografia
Karakteristikat e përgjithshme demografike nënkuptojnë strukturën e banorëve me bazë
përkatëse etnike , moshën , gjininë si dhe nivlin e arsimimit të banorëve. Komuna i Prishtinës
shtrihet në pjesën verilindore të Kosovës dhe ka sipërfaqe prej 7768.7ha. Ka shtrirje në gjerësi
gjeografike prej 42º40´00´´ dhe gjatësi prej 21º20´15´´. Sipërfaqja e Komunës së Prishtinës është
rreth 523 km2. Relievin e Prishtinës e përbëjnë terrenet e ngritura me lartësi mbi detare prej 535730m. Qyteti rrethohet prej shpatijeve në të trija anët, duke krijuar një situatë topografike
amfiteatrale. Në veri dhe në lindje, pylli i Gërmisë arrin lartësinë prej 1100 m. Në perëndim,
Prishtina kufizohet me shpatijet e Arbërisë, në veri me kodrën e Pozderkës, në lindje me pyllin e
Gërmisë duke vazhduar më tej me vargun e bjeshkës së Butovcit (malet e Prugovcit dhe
Grashticës), dhe në jug e juglindje me vargun e maleve të Veternikut dhe me vendbanimin e
Matit.
Prishtina është kryeqyteti, dhe qyteti më i madh në Kosovë. Gjithashtu, është edhe qendra
administrative e Komunës. Prishtina është gjithashtu qendra më e madhe ekonomike, edukative
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dhe kulturore në Kosovë. Ndodhet pranë aeroportit, hekurudhës, dhe pothuajse të gjitha rrugëve
kryesore që kalojnë nga Komuna e Prishtinës.
Në Veri qyteti kufizohet me zonat kadastrale Bërnicë e epërme, Bernicë e poshtme dhe
Llukar; Në Lindje qyteti kufizohet me z. kadastrale Makoc, Mramor, Novosellë; Në Jug qyteti
kufizohet me z. kadastrale Graçanicë; Në Perëndim qyteti kufizohet me z. kadastrale të Fushë
Kosovës dhe Shkabajve. Komuna e Prishtinës – mbi 900 banorë/km2 , ndërkohë që rajonet më të
pabanuara janë viset malore dhe kodrinore me dendësi përafërsisht 50 banorë/km2. .14
Popullsia bazë Sipas “Vlerësimit të popullsisë për vitin 2016” numri i popullsisë
rezidente në Kosovë në fund të vitit 2016 është vlerësuar gjithsej 1,783,531 banorë rezident
numër i cili është marrur si e dhënë bazike për të vlerësuar numrin e popullsisë për vitin 2017.
Tab.1. Popullsia sipas përkatësisë etnike. 15

Gjithsej
Urban
Rural

Gjithsej

Shqiptarë

Serb

Turq

Boshnjak

198,897
99,361
99,536

194,452
97,347
97,105

430
204
226

2,156
1,060
1,096

400
107
293

Rom Ashkali Egiptian
56
31
25

557
281
276

8
3
5

Goran
205
99
106

Të
tjerë
334
110
224

Tab.2. Popullsia sipas tipit të venbanimeve, gjinisë dhe kontigjenteve themelore. 16
Gjithsej

Meshkuj

Femra

Gjithsej

198,897

99,361

99,536

Urban

161,751

80,419

81,332

Rural

37,146

18,942

18,204

14

Komuna e Prishtinës. https://kk.rks-gov.net/prishtine/, Retrieved (2019)
Agjencia e Statistikave të Kosovës (2011), Regjistrimi i Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave në
Kosovë, Agjencia e Statistikave të Kosovës , Prishtinë 2011. Retrieved on June 2019.
16
Agjencia e Statistikave të Kosovës (2011), Regjistrimi i Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave në
Kosovë, Agjencia e Statistikave të Kosovës , Prishtinë 2011. Retrieved on June 2019.
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Tab.3. Popullsia e aftë për punë. 17

Gjithsej
Urban
Rural

Gjithsej
134,336
110,099
24,237

Meshkuj
66,111
53,837
12,274

Femra
68,225
56,262
11,963

Pension 65+
13,158
10,918
2,240

5.2 Aktivitetet Ekonomike, Sociale dhe Mjedisore
Ekonomia e Komunës së Prishtinës pësoi një ndryshim të madh që nga vitet e 90. Mbyllja
e shumë ndërmarrjeve industriale shtetërore dhe mungesa e burimeve financiare solli rritje të
papunësisë dhe situatës ekonomike në përgjithësi dhe mori një rënje të madhe.
Në këndvështrimin mjedisor, mbyllja e shumë prej industrive zvogëloi edhe shkarkimet
ndotëse në ajër, ujë dhe tokë dhe zhvillimet ekonomike ne rajonin e Prishtinës. Në vitet që
pasuan, u përqëndruan në aktivitetet tregtare, administrative dhe kulturore, dhe jo në industriale
të mirëfillta. Jeta sociale e njerësve është mesatarisht e kënaqshme. Të ardhurat në një familje
janë jo shumë të mjaftueshme, por e menagjojnë jetën duke jetuaj një jetë të mirë.
Stabiliteti krijuar vitet e fundit në furnizimin me energji elektrike gjithashtu ka
minimizuar edhe përdorimin e gjeneratorëve industrial, të cilët emëronin sasi të konsiderushme
gazë ndotëse, duke ju shtuar shkarkimeve të po së njejtës natyrë nga transporti. Viteve të fundit,
nga matësit për ndotjen e ajrin, tregojnë se ajri gjatë stinës së dimrit është shumë i dëmshëm.
Andaj preferohet të jetohet në zonat ku mbretëron gjelbërimi. Legjislacioni aktual për
investitorët vendas dhe të huaj, në veçanti ai mjedisor, që në pergjithësi është i përafruar me atë

17

Agjencia e Statistikave të Kosovës (2011), Regjistrimi i Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave në
Kosovë, Agjencia e Statistikave të Kosovës , Prishtinë 2011. Retrieved on June 2019.
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të BE, parashikojnë të gjitha procedurat dhe masat për të siguruar që investimet për zhvillimin
social ekonomik në Prishtinë ashtu si dhe në gjithë vendin, të mos dëmtojë mjedisin.18
5.3 Infrastruktura
Propozimet e pasuara janë të bazuara në mundësinë për të përforcuar anën perëndimore të
Prishtinës si një korridor infrastruktural, për të riorganizuar flukset ekstra-urbane të njerëzve dhe
të transportit të mallrave brenda/jashtë qytetit. Në anën perëndimore të qytetit është autostrada
Nish-Tirane-Durres. Më largë në anën perëndimore shtrihet linja 2 hekurudhore, ku stacioni i
pasagjerëve ( nuk i permbushë standardet internacionale) është i vendosuar 8 km nga Prishtina;
në anën jugore të stacionit të pasagjerëve shtrihet stacioni hekurudhorë i transportit të mallrave
(jo adekuat), është koneksion hekurudhorë, i startuar si linjë shërbimi për industri dhe minjera,
janë ende egzistuese, por shpesh jashtë përdorimit.
Në lidhje me rrugët që hyjnë në qytet, struktura hierarkike nuk egziston. Po ashtu as
përceptimi i pranueshëm kualitativ i hyrjes në qytet. Të dyja tregojnë një situatë totale të pa
mjaftueshme që një kryeqytet Evropian duhet të garantoj. 2 Linja internacionale e hekurudhës
nga Beogradi në Shkup, kalon nëpër Fushë Kosovë, 8 km. Perëndimi i Prishtinës. Gjithashtu, në
perëndim gjendet edhe linja e hekurudhës, e cila kalon nëpër Fushë Kosovë dhe vazhdon në Pejë
dhe kah ana lindore në Podujevë dhe Nis. Tash e dy vite, është duke u punuar autostrada
Prishtinë-Ferizaj-Shkup, e cila bënë komunikimin më të lehtë me Maqedonin, ku do rrisë tregtinë
e lirë, dhe ekonomia dhe zhvillimi i vendet do të shënoj rritje. Kjo rrugë në të njejtën kohë do të i
lidhë gjithë shqiptarët kudo që jetojnë.

18

Komuna e Prishtinës. https://kk.rks-gov.net/prishtine/, Retrieved (2019)
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5.4 Shëndeti
Ndikimet në shëndetin e qytetarëve relevante për VSM, janë ato të cilat lindin si pasojë e
bashkëveprimit me receptorët mjedisorë (komponente mjedisore të tilla si ajëri, uji apo tokë
nëpërmjet të cilëve ndotësit bëhen potencial nëpërmjet transportit në ujë dhe kontaktit me
njerëzit. Kapaciteti mjedisor i zonës do të thotë, para së gjithash, ruajtja në nivele të pranueshme
e parametrave kryesore mjedisorë. Dëndësia e madhe e popullsisë, zhvillimi pa plan i zonave të
banimit, ulja e hapsirave publike rekreative dhe sidomos të gjelbërta sjell pa dyshim uljen e
cilësisë së jetës, perkeqesimin e parametrave mjedisorë të pranuar si standarte, shpenzime të larta
të shoqërsisë për rregullimet e mëtejshme për njësi sipërfaqeje dhe shpenzime me të larta për
mbrojtjen e shëndetit.
5.5 Edukimi
Edukimi në Komunën e Prishtinës ka nevojë për investim të madhë, për zhvillimin e
edukimit ne këtë zonë. Nuk ka hapsira të mjaftueshme për shkollimin, dhe mundësitë janë të
pakta për gjeneratat e rea. Nevojitet hapja e shkollave të rea, që numri i studentëve në klasa të
zvogëlohet dhe orët e klasave të rriten. Këshut përkushtimi in nxënësve do të rritet, dhe do ketë
kohë më shumë për secilin prej tyre. Kuadrot e shkollave të rriten, profesorët apo arsimtarët të
mbjanë seminare për trajnimin e tyre, dhe marrjen e njohurive të rea. Shkëmbimi i kuadrove me
shkolla të ndryshme europiane.
5.6 Plani Zhvillimor Urban i Prishtinës
Plani Zhvillimor Urban i Prishtinës është dokument i cili duhet të promovojë interesat e
përbashkëta të banorëve të Prishtinës, për një zhvillim më të shpejtë ekonomik, kualitetit të jetës,
mjedis të shëndoshë mjedisor dhe social, mbrojë resurset, trashëgiminë natyrore dhe kulturore,
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për më shumë ruajë dhe kultivojë identitetin urban të saj. Plani Zhvillimor Urban i Prishtinës
bazohet në kornizën ligjore në fuqi në Kosovë, porse dhe parimet dhe konventat ndërkombëtare
lidhur me shumë çështje sfiduese urbane.
Plani Zhvillimor Urban i Prishtinës, krijon kushte për sigurimin e lokacioneve për
investimet kapitale të zhvillimit ekonomik, përmirësimin e shërbimeve të infrastrukturës,
mbrojtjes së trashëgiminë natyrore dhe kulturore. Korniza e procesit të planifikimit hapësinor,
parasheh proces të gjerë të pjesëmarrjes.
Mjedisit urban në tërësi – përdorimit të tokës, florës, faunës, cilësisë së ajrit dhe ujit,
rekreacionit aktiv dhe pasiv, hot-spoteve potenciale të ndotjes, zonave me bukuri natyrore apo
me ndjeshmëri të veçantë mjedisore, zonave potencialisht të ekspozueshme ndaj rreziqeve
natyrore;
Mjedisit dhe trashëgimisë së ndërtuar – monumentet e godinat arkeologjike, kulturore
dhe historike, aspektet dhe vlerat peizazhistike, qendrat historike të qytetit; Veprimtarive
ekonomike dhe shoqërore – të tilla si tregtia, industria, shëndeti dhe arsimi, si dhe ndikimi që
këto kanë mbi mjedisin. Infrastrukturës dhe sigurimit të shërbimeve – sigurimi (burimor) i ujit,
energjisë dhe telekomunikacioneve; menaxhimi i mbetjeve të ngurta dhe të lëngshme; qarkullimi
dhe lëvizshmëria në rrugë dhe transport; lëvizshmëria alternative;
6. Shtëpitë e të moshuarve dhe pa përkujdesje familjare në Kosovë
Që nga koha e pasluftës, jeta sociale dhe dinamike vetëm shkon duke ndryshuar.
Vetëdijësimi i qytetarëve të Kosovës po rritet dita ditës dhe po lufton për të parandaluar
diskriminimin, për të përkrahur lirinë, dhe mbi të gjitha për të mbrojtur qeniet njerëzore dhe të
drejtat e tyre. Për ta diskutuar këtë gjendje në fushat e sigurisë, shëndetësisë dhe shërbimeve tjera
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publike, duhet të punohet shumë. Andaj fokusimi më i madhë i kësaj teme i dedikohet çështjes
sociale e posaqërisht të moshuarve për një jetë më të bukur dhe të lumtur për qytetarët e
Republikës së Kosovës.
Në Kosovë numri i kategorive sociale ndër vite ka shënuar rritje. Aktualisht janë disa
kategori sociale me një numër të konsiderueshëm të qytetarëve të vendit që hyjnë në skemat
sociale. Ndër to është jeta sociale e të moshuarve dhe shtëpitë apo familjet ku ata jetojnë. Gjatë
kohës së para luftës, për kujdesin ndaj të moshuarve e kanë bartë familja, kurse tani ajo po
ndryshon. Disa prej të moshuarve zjedhin që të jetojnë pranë familjarëve dhe disa prej tyre po
zgjedhin shtëpitë e të moshuarve apo siç i njohim si azili i pleqve të cilët nuk kanë përkujdesje
nga të afërmit e tyre. Shtëpitë të moshuarv janë qendra të strehimit për të moshuarit të cilët janë
të pa aftë për të jetuar të vetmuar apo që nuk kanë përkujdesje nga të afërmit e tyre, përpos
institucioneve shtetërore.
Shumë nga të moshuarit luftojnë me vendimin për të qëndruar në shtëpi apo për të jetuar
në një vend alternativ të kujdesit të tyre. Vendodhja e shtëpisë së kujdesit të personit mund të
ndikojë në shëndetin dhe mirëqenien. Andaj ajo duhet të zgjidhet mirë dhe të mos ndikojë në
jetën e tyre.Shumë organizata shëndetësore, krijuesit e politikave, rregullave dhe planeve nëpër
botë, gjithnjë e më shumë po sfidohen për të mbështetur më mirë jetesën e të moshuarve dhe
nevojat për kujdesin shëndetësor. Plakja e popullsisë është një çështje globale pasi që shtimi i
popullësis po bie dhe kjo e bënë që të kemi më shumë të moshuar dhe më pak rini. E njëjta po
vlen edhe për Kosovën. Plakja e popullsisë po rritet si pasoj e numrit të vogël të lindjeve. Kjo e
bënë që të marrim masa sa më të shpejta dhe të mendojmë për jetën e të moshuarve ku do u
ofrojmë zgjidhje sa më të mirë dhe jetesë sa më të lumtur.
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Në Kosovë, shtëpitë e moshuarve po vlersohen shumë. Dita ditës numri i të moshuarve
po rritet nëpër institucionet për personat e moshuar pa përkujdesje familjare. Personat të cilët
ndodhen në këto shtëpi, janë të braktisur nga familjarët e tyre, pasi që nuk kan pasur fëmijë të
tyre biologjik. Shtëpia e të moshuarve në Prishtinë është ndërtuar në vitet e ‘60-ta. Që nga ajo
kohë nuk është ndërtuar asnjë shtëpi e re për të moshuarit. Shtëpia e të moshurve më e madhe
gjendet në Prishtinë, kurse të tjerat janë të një kapaciteti shumë të vogël. Komunat e mëdha si
Peja, Gjakova, Gjilani, Ferizaji, Prizreni nuk kanë fare shtëpi të të moshuarve, ndërkaq në
Mitrovicë ajo është ndërtuar por nuk është bërë funksionale. Në Kosovë janë disa shtëpi të
personave pa përkujdesje familjare, e ato janë:
6.1 Shtëpia për Persona të Moshuar dhe pa Përkujdesje Familjare (SHPMPF) në
Prishtinë.
6.2 Strehim për Persona të Moshuar dhe pa Përkujdesje Familjare në Komunën e
Skenderajt.
6.3 Strehim për Persona të Moshuar dhe pa Përkujdesje Familjare në fshatin Gurrakoc në
Komunën e Istogut.
6.4 Shtëpia e re për Personat e Moshuar dhe pa Përkujdesje Familjare në Komunën e
Suharekës, e cila zyrtarisht nis punimet më datën 31.05.2019.
6.5 Shtëpia për Persona të Moshuar dhe pa Përkujdesje Familjare në Komunën e
Mitrovicës.
6.6 Shtëpia për Persona të Moshuar dhe pa Përkujdesje Familjare në Komunën e
Graçanicës.
6.7 Shtëpia private për Persona të Moshuar në rrugën Tring Smajli në Prishtinë.
6.8 Shtëpia private për Persona të Moshuar në rrugën Bajram Gashi në Istog.
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Fig.25. Vendodhja e Shtëpive për të Moshuarit pa Përkujdesje Familjare në Kosovë.
7. Shtëpia për Persona të Moshuar dhe pa Përkujdesje Familjare, Prishtinë (SHPMPF)
Vendodhja momentale e shtëpisë më të madhe për të moshuarit pa përkujdesje familjare
gjendet në Prishtinë në rrugën Afrim Loxha. Kjo shtëpi mbikqyret nga Ministria e Punës dhe
Mirëqenies Sociale. Ky institucion ka karakter social, për të u ndihmuar përsonave të cilët nuk
kanë familje. Ka kapacitet për më shumë se 100 persona, kurse momentalisht aty gjenden gjithsej
70 të moshuar, prej tyre 56 persona janë shqiptar (27 femra, 29 meshkuj), 5 serb (5 femra, asnjë
mashkull), 6 musliman (5 femra, 1 mashkull), 1 kroat (1 femër, asnjë mashkull) dhe 2 rom (1
femër, 1 mashkull), kurse nga komuniteti ashkali nuk ka. Duke parë numrin, shihet qartë se në
këtë shtëpi janë më shumë gjini femrore se ata mashkullorë. Për tu bërë pjesë e këtij azili, ata
duhet ti përbushin disa kushte. Në fillim duhet marrë një udhëzim të lëshuar nga Ministria e
Punës dhe Mirëqenies Sociale, ku thuhet se banori duhet të jetë shtetas i përhershëm i Republikës
së Kosovës, duhet të jetë mbi 65 vjeç dhe të jetë person pa përkujdesje familjare. Po ashtu nuk
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duhet të ketë fëmijë biologjik. Ai person duhet të ketë një dëshmi të psikiatrit që nuk ka
çrregullime të theksuara mendore, po ashtu edhe çertifikatë nga ana e mjekut infektolog
specialist që nuk ka sëmundje infektive.
Drejtoresha e këtij institucioni, Raze Aliçkaj, tha se ky institucion ofron shërbime 24 orë
ku përfshihen ushqimi, veshmbathja, terapia e punës, psikologjia, shërbimi social, etj. Në
shërbimin shëndetësor punon mjeku i përgjithshëm me orar të rregullt, por edhe mjekë të tjerë.
Edhe shërbimi i kuzhinës është i mirë, ushqimi përgatitet me tri racione ditore ku përfshihet
mëngjesi, dreka dhe darka. Ajo gjithashtu theksoi se aty kushtet janë të mira dhe se kujdesen
mirë për ta dhe të tjerët që janë aty. Gjatë bisedës që shkëmbyem së bashku, ajo theksoi se shumë
persona mundohen ta njollosin këtë vend, dhe deklarojnë rrejshëm që kujdesi është shumë i keq
dhe kushtet e jetesës janë të vishtira. Në të kundërtën jeta është e mirë, dhe të moshuarit janë të
kënaqur me jetën që ata bëjnë. Ajo përmendi se ka persona të ndryshëm dhe qasja ndaj tyre duhet
të jetë e caktuar, pasi që ka persona të cilët vuajnë nga sëmundje të ndryshme, si diabeti,
depresioni, dhe sëmundje të tjera, por ka edhe nga ata që edhe pse të moshuar, kanë memorie dhe
shëndeti i tyre është në gjendje të mirë. Kështu deklaroi vetë drejtoresha Aliçkaj gjatë visitës në
këtë institucion.
Në shtëpi stafi është ai që mirret më së shumti me të moshurit. Në visitë bëmë disa
pyetësor për stafin administrues. Në këtë rast intervistën me pyetje e bëmë me Drejtoreshën Znj.
Raze Aliçkaj dhe psikologen znj. Remzije Fazliu. Të dya deklaruan se shtëpia e të moshuarve do
të ishte më mirë të kishte hapësirë më të madhe, pse jo edhe të jetë në ndonjë lokacion tjetër.
Atyre ua prezentuam edhe iden se ku do të vendosej shtëpia e të moshuarve e planifikuar nga
Plani Rregullues I Komunës së Prishtinës, dhe ato nuk ishin të kënaqura me këtë ide. Ato thanë
që vendi I planifikuar nuk është I përshtatshëm për të moshuarit pasi që ndodhet në një zonë
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kodrinore që është e vështirë qarkullimi. Por kur ju treguam për iden dhe sygjerimin tonë të
lokacionit të planifikuar sipas planit tonë, ato thanë që është ide e qëlluar. Arsyeja ishte që vendi
është më afër qytetit dhe gjithashtu ndodhen afër parkut të Taukbashqes. Gjithashtu i pyetëm se a
ka nevoja të ketë Kosova më shumë institucione të tilla, dhe ato u përgjigjen pozitivisht.
Gjatë viteve të fundit, shtëpia e të moshuarve mori ndihmë financiare nga NLB Banka
dhe nga Banka Botërore. Me këto ndihma, u ndërrua infrastruktura e shtëpisë në përgjithësi. U bë
fasadimi i shtëpisë dhe gjithashtu u ndërrua invertari i brendshëm. Ky institucion ka përkrahjen
vazhdimisht të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Kjo ministri kujdeset për
veshmbathjet, ushqimin dhe nevojat ditore të moshuarve. Në një intervistë televizive, drejtori
Qazim Gashi udhëheqës i Divizionit të Personave të Moshuar në Ministri të Punës dhe
Mirëqenies Sociale theksoi se shuma mesatare për një person në shtëpinë e të moshuarve është
900 euro deri në1000 euro. Për shkak të buxhetit të limituar, athëher edhe shpenzimet e tjera janë
të limituara.

Fig.26. Hyrja e shtëpisë së të moshuarve.

Fig.27. Kampusi brenda në oborr.
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Shtëpia e të moshuarve ka dy ndërtesa, ndërtesa e vjetër e cila ka dy kate, dhe ndërtesa e
re e cila ka bodrumin dhe 4 kate. Në ndërtesën e re gjenden dhomat e gjumit me banjo,
qëndrimet ditore, kuzhina dhe vendi i ushqimit. Një tjetër ndërtesë në hyrje të lokacionit, është
ndërtesa ku ishin zyret e stafit si ai i drejtoreshës dhe zyrtarëve të tjerë. Ne hyrje qëndronte roja i
cili shërbente 24 orë, për kontrollimin e të moshuarve dhe mos lejimin e përsonave tjerë brenda. I
gjithë lokacioni ishte i rrethuar, për raste të sigurisë. Brenda kësaj rrethoje kishte gjelbërim dhe
disa ulëse për të qëndruar në natyrë. Për mendimin tim, vendi gjelbërues nuk ishte i mjaftuar.

Fig.28. Pamje të ndërtesës së vjetër dhe të re të shtëpisë të moshuarve pa përkujdesje familjare.
Posa hyra brenda, edhe pse koridoret ishin të pastërta, pllakat ishin mesatarisht të mira.
Pasi vendosa të hypja ne katin e dyte, morra liftin, i cili ishte shumë i vjetër dhe me raste nuk
punonte. Për fatin tim, në momentin kur unë hyra brenda, lifti nuk punonte. Andaj më mirë mora
shkallët dhe u drejtova tek dhomat. Në një koridor të gjatë, në dy anët ishin dhomat. Posa hynë
brenda, në semi hyrje ishte një dollap i vogël që shërbente për dy ose tre përsonat që ishin në atë
dhomë, kurse në anën e majtë ishte banjo, e cila ishte mesatarisht e mirë. Banjo mund të përdorej
sa herë që të moshuarit të kenë dëshirë, dhe ujë të ftohtë dhe të ngrohtë kishte 24 orë. Në disa
dhoma ishin nga dy shtretër, në disa dy. Shtretët ishin të ri, që u ishin dhuruar nga ndihma
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financiare e NLB Bankës. Në dhoma kishte ndriqim të mjaftueshëm, për arsye të dritareve të
mdhaja që ishin të vendosura. Ky faktë më pëlqeu shumë, duke e ditur që ndriçimi për të
moshuarit është terapi dhe marrja e vitaminës D është e domosdoshme. Dhomat e tyre edhe pse
jo luksoze, të paktën ishin të pastërta dhe u përmbushte nevojat e tyre ditore.

Fig.29. Dhomat e gjumit e të moshuarve.

Fig.30. Zhvillimi i jetës së tyre gjatë ditës.

Gjatë visitës time në shtëpinë e të moshuarve, një gjë shumë e rëndësishme që ia vlen të
theksohet, ishte pengimi për të vazhduar më tutje për të hyrë brenda. Për të hyrë aty, më kërkuan
të marr leje në Ministrin e Punës dhe Mirëqenies Sociale, konkretisht tek drejtori Qazim Gashi.
Aty mora lejen për të hyrë brenda dhe të bëja hulumtimet dhe të isha më afër të moshuarve.
Gjatë gjithë kohës u shoqërova nga psikologia Remzije Fazliu, dhe ajo më rrëfeu jetën e
residentëve në shtëpi dhe gjendjen e tyre emocionale, psikike dhe fizike. Aty takova shumë gra e
burra, të cilët ishin në gjendje të bisedonin me mua. Secili prej tyre më rrëfeu storien e tyre, dhe
se si jeta i kishte sjell në këtë shtëpi. Të gjithë në një farë mënyre ishin të detyruar të jenë pjesë e
këtij rrethi. Shumë gra pas vdekjes së bashkëshortëve të tyre, kishin vendosur të jetonin aty, pasi
që nuk kishin pasur asnjëher fëmijë që të kujdeseshin për ta. E njëjta storie vlente edhe për
burrat. Historitë e tyre ishin prekëse dhe shumë emocionale. Secili prej tyre u shpreh se në
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momentin kur ata kishin vendosur të jetonin në shtëpinë e të moshuarve, ishte moment më i
vështirë i jetës së tyre. Të gjithë u shprehën që ishte e vështirë në fillim, por nuk kishin zgjidhje
tjetër, përspos të mësosheshin me atë faktë. Por diçka që më erdhi shumë mirë, ishte se ata ishin
të kënaqur me njëri tjetrin dhe shoqërin që ata e kishin krijuar aty. Stafi ishte shumë I mirë dhe të
gjithë silleshin mirë me gjithë secilin.

Fig.31. Vizita e infermierës nëpër dhoma.

Fig.32. Vizita e psikologës nëpër dhoma.

Fig.33. Koha e ushqimit në kuzhinën e përbashkët.

Fig.34. Aktivitetet e ndryshme
të moshuarve gjatë kohës së lirë.
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7.1 Pyetësor për rezidentët e shtëpisë së të moshuarve dhe pa përkujdesje familjare
në Prishtinë (SHPMPF).
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A do të donit të kishit më shumë
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7.2 SWOT Analiza
7.2.1 Përparsit
-

Afërsia e parkut të qytetit dhe të Taukbashçes;

-

Lokacioni i shtëpisë afër qendrës së qytetit;

-

Shtëpia afër zonës më të vjetër të qytetit;

-

Stacioni i autobusëve afër shtëpisë;

-

Sjellja e mirë e stafit ndaj të moshuarve;

-

Renovimi i fasadës së ndërtesës;
7.2.2 Dobësit

-

Ajri i pastër jo i mjaftueshëm;

-

Qarkullim i madh i automjeteve;

-

Ndotje e ajrit në zonat urbane / me trafik;

-

Mungesë e hapësirave të hapura publike;

-

Rrezik i madh i shëndetit;

-

Infrastruktura e brendshme e dobët;

-

Hapsirë e pa mjaftueshme e qarkullimit të këmbësorëve;
7.2.3 Mundësit

-

Ruajtja dhe menaxhimi i mirë i të moshuarve;

-

Zhvillimi i mundësive për të pasur qasje dhe vetëdije rreth shtëpisë për persona të
moshuar;

-

Kualitet i mirë i jetesës;

-

Mundësi të zhvillimit të aktiviteteve të ndryshme fizike dhe psikike;
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-

Potencial mjedisor ;

-

Rregullimi i hapësirave të jashtme;

-

Shtimi i gjelbërimit për parandalimin e ajrit të ndotur;
7.2.4 Rreziqet

-

Përkeqësimi i natyrës / mjedisit / biodiversitetit;

-

Përkeqësimi i shëndetit të të moshuarve fizik dhe psikik;

-

Mos ofromimi i aktiviteteve për ta kaluar kohën e lirë;

-

Presioni që ata kishin, frigoheshin për të bërë kërkesa personale për nevojat e tyre
ditore;

-

Ashensori në gjendje të keqe, problem për personat me aftësi të kufizuara;

8. Simbioza
Pas shumë analizave të bëra për shtëpinë e të moshuarve, dhe përgjigjeve që morëm nga
të moshuarit, arritëm në përfundim që shtëpia e të moshuarve të jetë afër kopshtit të fëmijëve, e
cija do krijonte një simbiozë të përbashkët. Në kuadër të shtëpisë së të moshuarve do të vendoset
kopshti i fëmijëve. Kështu nga intervistat e marura nga të moshuarit, të gjithë ata të cilët ishin
mirë me shëndet, ishin të pajtuar që të kenë afër kopshtin e fëmijëve, dhe të bëjmë diqka më
ndryshe nga ajo që jemi mësuar deri më sot. Idea ishte shumë e qëlluar dhe në përputhshmëri me
nevojat e të moshuarve dhe të fëmijëve.
Shumë shembuj nëpër botë, po marin vendime që të moshuarit të cilët janë në gjendje të
mirë fizike dhe psikike, të kalojnë disa minuta së bashku, dhe të ndajnë momente të bukura me
njëri tjetrin. Projekte të tilla po aplikohen dhe po mirëpriten shumë. Andaj kësi lloj projekte
dëshirojmë ti aplikojmë edhe në Kosovë.
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8.1 Qendra St. Ann për Kujdesin Ndërgjenerata – Bucyrus Campus, USA
Qendra St. Ann është ndërtesë dykatëshe me sipërfaqe prej 80,000 metra katrorë e
ndërtuar në vitin 2015. Kjo qendër ofron shërbime të kujdesit për fëmijë dhe të rriturit e
moshuar, atyre me aftësi të kufizuara dhe të moshuarit me Alzheimer ose forma të tjera të
sëmundjeve të pleqërisë. E dizajnuar për të lejuar njerëzit e të gjitha aftësive dhe moshave të
kalojnë ditën së bashku me shumë gëzime në një mjedis të bukur, kjo qendër ofron shërbime të
vlefshme shëndetësore dhe arsimore të bazuara në komunitete.
Qendra e St. Ann krenohet me një dizajn madhështor me fasadë të tullave me ngjyrë
kreme, me gjelbërim përreth lokacionit dhe me hapësirë të mjaftueshme rrethore që bënë
qarkullimin më të lehtë të klientëve me makinë. Sidoqoftë, kjo qendër e Shën Ann nuk mund të
gjykohet vetëm nga pamja e jashtme.

Fig.35. Qendra St. Ann për Kujdesin Ndërgjenerata – Bucyrus Campus, USA.
Në hapësirat e brendshme, spërkatja me ngjyra me dizajn të influencuar nga Afrika, janë
në kontrast të dukshëm me pamjen e jashtme të objektit. Enterieri i brendshëm është frymëzuar
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nga peisazhi dhe kultura e Kameronit, në Afrikën Qendrore. Streha e çatisë të pjerrët e cila varet
mbi dritare, muret ngjyrë kuqërremt të tokës janë texturuar për të imituar baltën Kameroniane
dhe pëlhura shumë ngjyrëshe të varura nga tavani. Dekori i ndritshëm nxjerr entuziazëm,
optimizëm dhe mikpritje - të gjitha këto reflektojnë qasjen në Qendrën e Shën Ann në kujdesin
ndërgjenerata.
Lidhja e dy pjesëve të ndërtesës është e lidhur me atrium të brendshëm, me lartësi dy
katëshe të lartë. Dritaret përreth dhe çatitë e ndriçuara nga qielli lejojnë që drita natyrale të hyjë
në atrium. Kjo hapësirë përdoret për aktivitete të ndryshe dhe hapësirë për shumë qëllime.
Brenda janë të përdorura mobilje të ndërtuara nga Koleksioni La Lune, i bazuar në lagjen
Riverwest.19

Fig.36. Atriumi i ndriçuar nga qielli.

Fig.37. Atriumi i cili përdoret për aktivitete të
ndryshme dhe hapësirë për shumë qëllime.

Në katin e parë, klasat e kujdesit për fëmijët në anën perëndimor dhe shërbimet e ditës
për të rriturit në anën lindore, janë të lidhura nga një park i gjerë i brenshëm i ndriçuar me diell,
ku të rriturit dhe fëmijët shpesh mblidhen për aktivitete dhe shfaqje të ndryshme atraktive. Në

19

https://www.doorsopenmilwaukee.org/buildings/st-ann-center-intergenerational-care-bucyrus-campus/, Retrieved
(2019)
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katin e dytë gjenden klinika mjekësore dhe dentare. Klinika dentare e projektuar posaçërisht për
personat me aftësi të kufizuara njohëse dhe fizike, dhe gjithashtu njësi për klientët e programeve
ditore të funksionimit të moshuarve.
Kati i dytë gjithashtu përmban shtëpitë e së ardhmes për njësi kujdesi gjatë natës dhe një
njësie për kujdesin e kujtesës. Pushimi do të përfshijë nëntë dhoma gjumi individuale me banjo
të afërta, hapësirë për larje banjo, dhoma e ndenjës, dhoma e ngrënies dhe kuzhinës. Njësia e
kujdesit të kujtesës do të kujdeset për 70 klientë çdo ditë në dhoma të shumëfishta për njerëz me
aftësi të ndryshme. Planet afatgjate do të përfshijnë nëntë dhoma, të cilat mund të përdoren për
pushim afatshkurtër, ku klientët mund të marrin kujdesin edhe gjatë natës.

Fig.38. Aktivitete të ndryshme ndër gjenerata në mes të moshuarve dhe
fëmijëve në Qendrën e Shën Ann.
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Në kuadër të kësaj qendre përfshijnë:


Terapi ambulantore,



Klinikë dentare,



Klinikë medikale,



Studio të artit për aktivitete ditore,



Terapi muzikore,



Kafe dhe treg ditorë,



Sallon bukurie që të duken gjithmonë të ri e cila do të përdoret për personat që dëshirojnë
të humbin kohë dhe të kujdesen për veten e tyre,



Qendra ujore si pishinë e cila përdoret për terapi,



Masazh terapi për shendet të mirë dhe



Kopsh i cili shërben për bashkimin e klientave të brezave të ndryshme.

Misioni i Qendrës së Shën Ann është që të u afroj sigurim të shërbimeve shëndetësore dhe
arsimore ditore për të gjitha moshat dhe aftësitë e tyre. Qendra e Shën Ann ofron shërbime
shëndetësore dhe arsimore të frymëzuara të brezave të ndryshme dhe të bazuara në komunitet për
fëmijët, të rriturit, të moshuarit e brishtë dhe njerëzit me aftësi të kufizuara dhe shërben si burim
për kujdestarët e tyre.20
8.2 Qendra Ndërgjenerata Jugperëndimore Clayton Country, Georgia, Atlanta.
Arsyeja e projektimit të kësaj qendre është kërkuar për të përzier brezat, në një mënyrë të
re, inovative, dhe për të bërë diçka më ndryshe. E njohur si Qendra Ndërgjenerata
Jugperëndimore, emri pasqyron qëllimin e saj - të përfshijë breza të ndryshme në një objekt

20

https://stanncenter.org/ , Retrieved (2019)
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përdorues për shumë qëllime, ku ata mund të mblidhen dhe të mësojnë nga njëri-tjetri, të ndajnë
kohën së bashku dhe të zhvillojnë aktivitete të ndryshme sociale dhe arsimore.
E vendosur në një vend piktoresk, ekipi i projektimit të lokacionit mori si avantazh
karakteristikat e mahnitshme të vendit. Gjatë projektimit të planit të kësaj qendre, vendosën që
lokacioni të jetë rreth lisave të paprekura, liqenit të bukur dhe tokës së pasur. Lokacioni i qendrës
jepë mundësi të ndryshme për aktivitete të shumta në natyrë, si aktivitete të spërkatjes së ujit nga
toka, kopsht komuniteti e mirëmbajtur kolektivisht nga personat për të mbjellur perime, fruta apo
bimë të tjera, hapësirë sportive e hapur në natyrë, shirit për hecje, park për qen, hapsirë për
lojëra, hapsirë rrethore për performanca të ndryshme, fushë për lojra. Ky plan rritë dhe
përmirëson karakteristikat e lokacionit, që lejon rritjen e hapësirës në të ardhmen. E gjitha kjo
bënë që të luaj një rolë të rëndësishëm në ruajtjen dhe respektin e mjedisit natyrorë.

Fig. 39. Qendra Ndërgjenerata Jugperëndimore Clayton Country, Georgia, Atlanta.
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Gjatë vizionimit të ndërtesave, koncepti i projektimit u përfitua nga nocioni i hapësirave
dhe masave ndërgjuhësore

ndërmjet grupeve ndërgjenerata, duke fitoar dritën natyrale në

hapësirën e përbashkët, duke krijuar pamje të parkut dhe lustrim të inkorporuar për të lejuar
shikimin në të gjitha aktivitetet. Bashkimi i masave të exterierit kanë ritëm dhe shkallë të veçantë
arkitekturorë, e cila krijonë ndërtesë moderne nga qelqi, panelet metalike, druri dhe guri. Në
mënyrë të veçantë, hyrja kryesore, e cila është e punuar me një tendë të zgjatur, thekson ndjenjën
e arritjes në ndërtesë. Kurse një masë tjetër e veshur në mënyrë unike në ngjyrat e zhveshura të
paneleve metalike me një hyrje të dedikuar e cila shërben vetëm për atraksionet dhe ngjarjet apo
evenimentet të cilat do të mbahen brenda saj.

Fig.40. Hapësirat e brendshme të qendrës.

Fig.41. Shtigjet e këmbësorëve përreth ndërtesës.

Në anën jugore, për shkak të rrezeve të diellit të cilat janë në drejtimin të ndërtesës, janë
të projektuara panele të cilat parandalojnë hyrjen e rrezeve direkte të diellit në dhomat për shumë
qëllime dhe një kohësisht ofrojnë hije gjatë ecjes jashtë ndërtesës. Në këtë mënyrë ulet nxehtësia
totale e ndërtesës dhe nuk ka nevojë për ftohjen e saj gjatë stinës së verës.
Në mënyrë të hollësishme, programi përbëhet nga disa dhoma për shumë qëllime të
pajisura për të trajtuar klasa mësimore të ndryshme, klasën e vallëzimit, artit dhe klasën e
zanateve. Ajo gjithashtu mburret me një kuzhinë bashkëkohore dhe kafene, një sallë fitnesi,
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dhomë për lojëra, dhomë bilardo, dhoma me dollape, sallë sporti me skenë, teatër me 224 vende,
hapësirë të madhe galerie dhe salla për shoqërim të dy gjeneratave. Dizajni i brendshëm i
ndërtesës përbëhet kryesisht nga tonet e drurit të lehtë prej gjethes panje dhe arre, qelqi dhe
alumini.
Nga dizajni estetik i shumë mirëpritur, në programimin e brendshëm të hapësirave fleksibël,
të gjitha lehtësitë i apelojnë qëllimisht komunitetit përreth dhe i inkurajojnë banorët e të gjitha
moshave që të mblidhen dhe të mësojnë nga njëri tjetri.21
9. Aspekti Social i Qendrave Ndërgjenerata
Fëmijët e vegjël dhe përsonat të moshuar, po marrin vëmendjen e posaçme që të dy
grupmoshat kanë nevojë. Nga shumë analiza të bëra në Kosovë, dhe në shumë vende të
ndryshme të botës, erdhëm në përfundit që kjo sibiozë të realizohet edhe tek ne. Arsyeja për se
duhet të realizohet qendra ndërgjenerata janë të shumta. Strategjia kryesore për projektimin e
kësaj ndërtese të përbashkët, duke e gjetur simbiozën është të dizajnohet një kompleks që
integron dy përdorime të kundërta, duke u përqendruar tek njerëzit dhe duke iu përgjigjur
nevojave të ndryshme të dy grupmoshave të ndryshme: në këtë rast fëmijët dhe të moshuarit.
Dizajni do të bazohet në karakteristikat e dallueshme të secilit grup dhe përqëndrohet në
ndërveprimin e tyre në hapësirat e përbashkëta dhe individuale.
Projekti është një Qendër Ndërgjenerata apo edhe ndryshe Qendër e brezave të ndryshme,
me një hapësirë të vaçant për trajtimin dhe kujdesin e tyre. Në bazë të studimeve të lartë cekura,
Kosova ka nevojë për një qendër e cila u jep fëmijëve edukatën bazike, kurse të moshuarit u
tregojnë fëmijëve eksperiencën e tyre gjatë jetës. Në këtë mënyrë ata do ndajnë rrugëtimet e tyre

21

https://www.aiaga.org/ , Retrieved (2019)
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jetsore, duke i pasuar ato tek gjeneratat e reja. Një qendër komuniteti për qytetin e Prishtinës ku
të rinjtë dhe të moshuarit mund të kalojnë kohën e lirë, respekti të rritet për gjeneratat e
moshuara dhe të mësojnë shumë nga njëri tjetri. Programet ndërgjenerata të të mësuarit
përcaktohen sipas aktiviteteve të planifikuara në vazhdim që qëllimisht bashkojnë gjenerata të
ndryshme për të ndarë përvojat që janë reciprokisht të dobishme. Kjo Qendër do të krijoj një
mjedis që është i sigurt, i arritshëm, aktiv dhe interaktiv. Programi do të përqendrohet në
arsimimin, edukimin, socializimin, kujdesin, përfitimet ekonomike, sociale dhe mjedisore që
programet ndërgjenerative të të mësuarit të sjellim edhe në Kosovë.

Fig.42. Mësimi ndërgjenerata dhe aktivitetet e ndryshme të ndara së bashku.
Nga pyetjet e bëra në shtëpinë e të moshuarve në Prishtinë, përgjigjet që kemi marë nga
të moshuarit, të gjithë ata që ishin mirë me shëndet dhe në gjendje të përgjigjeshin, treguan se
kanë dëshirë të jenë afër fëmijëve. Njëra prej arsyet kryesore ishte, pasi që shumica e të cilëve
ishin banorë të shtëpisë, nuk kanë pasur fatin të jenë prindë, gjysh apo gjyshe dhe gjithashtu
shumica prej tyre ndiheshin të vetmuar dhe pa shoqëri. Andaj, të gjithë mendonin se do të ishte
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mirë që një pjesë të kohës të kalonin me ta, duke e humbur monotonin dhe gjithashtu për të pasur
ndjenjën e të rrethuarit me fëmijë, me plot jetë, dashuri dhe gjallëri. Me realizimin e këtij
projekti do të jetë një frymë e re dhe shumë e qëlluar për të gjithë ne. Do të krijohej një vend për
personat që do të vinin për të jetuar me plot dëshirë dhe vullnet. Me bashkimin e të moshuarve
dhe fëmijëve, do të ketë më shumë lumturi dhe dashuri, kurse respekti për të moshuarit do të
rritet edhe më shumë. Atyre do u ofrohet kujdes gjithëpërfshirës intergjenerata për të gjitha
moshat dhe aftësitë e tyre fizike.
10. Metodologjia e punës
Me identifikimin e “problemeve” aktuale, pason faza tjetër e shqyrtimit të implementimit
të projekt propozimit ,në suazat e një arkitekture të qëndrueshme dhe moderne, në kuptimin e
aplikimit të materialeve adekuate, kompozicionit të formave dhe ngërthimin e funksioneve.
Kombinimi i gjithë kësaj pune mundëson që analiza e situatës e krahasuar me trendet
bashkëkohore dhe e kombinuar me pikëveshtrimet e shfrytëzuesve të këtyre hapësirave do të na
jep si rezultat një çasje moderne të shtjellimit të tematikës.
10.1 Shembujt e ndryshëm nëpër botë
Në procesin e metodologjisë së punës janë përmendur edhe shembuj të ndryshëm nëpër
botë. Janë marë shembuj që nga koha kur shtëpitë e të moshuarve janë përdorur në forma të
ndryshme si almshouses, e deri tek shembujt më modern dhe bashkëkohorë të kohës.
10.2 Analiza në teren
Pasi që në kuadër të metodologjive të punës zë rol kyq në elaborimin e problemit,
vendosëm që të bëhen analizat në kontakt të drejtpërdrejt me atë që për momentin ofrohet. Kjo
analizë përfshinë specifikisht të gjitha asetet që e rrethojnë lokacionin në të cilin do të bëhet
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vendosja e ndërtesës. Identifikimi i qasjeve në parcelat rrethuese, identifikimi i qasjeve të
mundshme dhe më të përshtatshme në parcelën ku do të zhvillohet projekti. Për bazë janë marë
shembujt e shtëpive për të moshuarit nëpër vende të ndryshme të botës dhe cili është etazhiteti I
lejuar për qendra të tilla, dhe gjithasht është marë etazhiteti i ndërtesave tjera me të cilat
kufizohet lokacioni. Në analiza do të diskutohet edhe rrafshi topografik në të cilën shtrihet
parcela. Duhet të shiqohet se a pengohet diellosja dhe se a ka mjaftueshëm ndriçim për të hyrë në
parcelë. Të shiqohet se prej nga fryejnë erërat specifike të natyrës. Pasi të mirren dhe të
shqyrtohen të gjitha të dhanunat, atëherë mundemi të vazhdojmë me procedurën e analizave bazë
të lokacionit. Më poshtë do të shqyrtohet gjithaqka rreth lokacionit, duke përfshirë analizat dhe
kapacitetin.
10.3 Intervistat dhe pyetësorët me shfrytëzuesit e shtëpisë së të moshuarve,
SHPMPF
Vizitat në vendlokacione të projekteve çdo herë janë të mirëseardhura dhe mjaft
produktive në procesin e dizajnimit . Inkuadrimi i mendimeve të ndryshme nga kategori të
ndryshme njerëzish, në aspektin e palëve, e bënë më të lehtë procesin e projektuesit dhe më vonë
të shfrytëzuesit të shtëpisë për të moshuarit.
Intervistat kanë përfshirë pyetj specifike mbi kërkesat që shfrytëzuesit i kanë dhe se sa iu
plotësohen ato në shtëpitë ekzistuese të moshuarve në Kosovë. Me realizimin e këtij pyetësori,
arritëm ti kuptojmë nevojat e tyre të përditshme fizike dhe psikike. Përpos kësaj u janë marrë
edhe kërkesat shtesë që do të donin t’i kishin të plotësuara si dhe përmirësimet në qfarëdo
aspekti.
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10.4 Intervista me psikologen dhe drejtoreshën e SHPMPF
Për të bërë këtë projekt edhe më realitet, përpos intervistave dhe pyetësorët që janë marë
nga të moshuarit, u janë bërë edhe psikologes dhe drejtoreshës së shtëpisë ekzistuese për të
moshuarit SHPMPF. Ato u intervistuan dhe u pytën rreth ndërtesës, kushteve, jetesës, gjendjes
emocionale, shpirtërore, nevojave të përditshme dhe gjithqka rreth të moshuarve. Ato deklaruan
se të moshuarit kanë jetë të mirë dhe janë të lumtur me përsonat që punojnë aty. Edhe pse kushtet
nuk janë të kënaqshme, ata kënaqen me jetën që kanë.
10.5 Cilat janë metodat që janë përdorur për realizimin e projektit?
Të gjitha të dhënat, intervistat dhe çdo informacion tjetër i akumuluar është përpunuar me
programe të cilat mundësojnë editimin dhe aranzhimin e tyre në forma përkatëse . Programet e
përfshira gjatë procesit të punës për realizimin e projektit janë: Archicad-i, Photoshop-i, dhe 3ds
Max. Kurse për përpilimin e tekstit gjatë hulumtimeve të bëra dhe vendosjen e tyre në letër janë
përdorur Microsoft Office dhe Excel. Si programe tjera asistuese janë përdorur Google, Google
Earth, Google Maps, dhe Geoportal Kosova.
10.6 Rekomandimet


A ka shtëpi të tjera për të moshuarit në Kosovë?



A ka nevojë Kosova për disa shtëpi të tjera për të moshuarit?



Pse dëshironi të realizoni një projekt të tillë?



Pse e rekomandoni një ndërtesë të tillë?



Çka u ofron qytetarëve ky funksion?



Cilat janë qytetet që do i rekomandoni për realizimin e shtëpive të reja për të
moshuarit?
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11. Kapaciteti i personave në Shtëpinë e të Moshuarve dhe pa Përkujdesje Familjare
Në projektin e bërë është menduar që në shtëpinë e të moshuarve pa përkujdesje
familjare, numri i personave të jetë i limituar. Arsyeja është pasi që si vend është i ndishëm dhe
duhet kohë, kontrollë dhe kujdes të veqant te këtyre përsonave. Si temë ata janë të ndijshëm dhe
meritojnë trajtim të vaçant gjithsecilit. Gjithsej do të jenë të vendos në kapacitet prej 135 persona
të moshuar, ku dhomat do të jenë për çifte nga dy persona dhe individuale. Më poshtë janë të
ndara specifikisht në numër se sa dhe cilët persona do të jenë të vendosur në shtëpi.
Në këtë shtëpi të moshuarve do të jenë:


100 persona të përhershëm,



20 persona qëndrim ditorë,



10 persona sezonal,



5 mysafir.

Në shtëpi do të jenë 100 persona të cilët do të jenë të përhershëm dhe resident të shtëpisë,
ku do të jenë me të gjitha kushtet e nevojshme për të jetuar. Ndërsa 20 persona do të jenë për
qëndrim ditorë. Këta persona nuk kanë nevojë për dhoma special, por vetëm të ketë hapësirë të
mjaftueshme për të kaluar kohën gjatë ditës. 10 persona sezonal, janë ata që do kenë mundësi të
kalojnë nga një apo dy javë, dhe të jenë në shoqëri me personat e tjerë rezident të shtëpisë. Kurse
5 personat mysafirë do të jenë nga ata të cilët do të kenë mundësi vizite nga qendrat e tjetër ku
personi jeton, të ketë mundësi të jetë pjesë e shtëpisë për një periudhë të shkurtë.
Qëllimi kryesor për kombinimin e këty opcione do të rrisë jetën sociale për një jetë më të
mirë dhe më të shoqëruar me njëri tjetrin. Këta përsos të moshuarve të tjerë në Prishtinë, do të
kenë mundësi të komunikojnë me mysafirët e shtëpivë të tjera nëpër qytetet e tjera të Kosovës.
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12. Projekt propozimi
12.1 Përkujdesja e të moshuarve dhe qëllimet kryesore për realizimin e shtëpisë
Ndryshe nga ajo shtëpi e të moshuarve që kemi sot, në këtë projek do të shtjellohen
çështjet të cilat lidhen ngusht me të moshuarit dhe nevojat që ata kanë. Shtëpia për të moshuarit
do të jetë objekt për banim të përkohshëm apo të përhershëm – afatgjatë e cila mund të përdoret
gjerë në vdekje të personave të moshuar, i cili objekt u ofron të gjitha kushtet për jetë optimale
sociale, kulturore, rekreative, rehabilituese e shëruese të këtyre personave. Qëllimi kryesor i këtij
projekti është që këtë shtëpi ta shëndrrojmë në një vend ku këta përsona me vetëdëshirë të vijn
dhe të kënaqen me ambientin që i rrethon. Do u ofrohen kushte 24 orë, me mundsi që edhe nëse
nuk jeton aty, të vijnë gjatë ditës, të kënaqen me bashkëmoshatarët dhe të humbin kohën me
aktivitete të ndryshme. Sikur tek fëmijët e vegjël, ky vend to të jetë një çerdhe me gjitha kushtet
e ofruara.
Fokusi kryesorë i realizimit të këtij projekti është që të u ndihmojmë të moshuarve për
një mirëqenie të mirë, dhe për të u mundësuar një te ardhme sa më të lumtur dhe në harmoni.
Para se gjithash, qëllimi është që të u dhurojmë të afërmeve (atyre pa përkujdesje familjare dhe
atyre familjarë të moshuar) një të ardhme të sigurt me shumë dashuri dhe kujdes. Ky projekt
përpiqet të krijojë sa më shumë shërbime dhe në të njejtën kohë të krijojë vende pune për të rinjët
dhe për ata të cilët kanë vullnet për të punuar.
Përkujdesja është një çështje besimi, edhe më shumë nëse bëhet në një mjedis të tillë.
Prandaj ky projekt do të kujdeset për njerëzit që kanë nevojë për ndihmë dhe përkujdesje, në
mjedisin e tyre të besueshëm të quajtur shtëpi. Ambienti ku ata do të jetojnë, do të realizohet në
konceptin shtëpi, për arsye që ata asnjëher të mos ndihen të vetmuar, apo të mendojnë se nuk i
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takojnë atij vendi. Mjedisi i zakonshëm si dhe takimi me infermierët do u japë pacientëve siguri
e cila do u pasurojë jetën e tyre të përditshme. Në këtë ambient do të ndërtohen marrëdhënie të
sinqerta dhe harmonike midis të moshuarve dhe kështu do të mbështesim suksesin shërues të
tyre. Të moshuarit dë të kenë kujdesin e vaçant dhe trajtime adekuate e cila do të jetë jo vetëm
për kujdesin të nevojave fizike, por edhe mendore dhe shpirtërore të tyre.
Ky projekt u siguron të moshuarve banim, fjetje të përkohshme, ushqim, rekreim,
rehabilitim, terapi, kujdesje dhe mbikqyrje infermierike nga 24 orë. Të moshuarit do të jenë të
ndarë varësisht nga nevoja mjeksore që kanë si ajo fizike, psikike dhe sëmundjeve kronike.
Trajtimi do të jetë i veçant për secilin nga ata. Gjithashtu do të ketë akses për të gjithë ata që
kanë aftësi të kufizuara dhe ata tëcilët përdorin karrocën. Numri i tyre do të jetë i kufizuar prej
siç është cekur më lartë. Kufizimi i numrit të moshuarve vjen si pasojë e mos transferimit të
madhë të sëmundjeve të ndryshme. Numri i limituar mban nën kontroll çdo parregullsi dhe
plotësimin e kushteve për secilin nga ata.
12.2 Programet ditore
Programet ditore janë një pjesë e rëndësishme e projektit. Për të I bërë ata të ndihen sa më
të sigurt dhe një jetë ku nuk do të brengosen për shëndetin e tyre andaj disa nga programet e
cekura më poshtë do të jenë pjesë e shtëpisë për të moshuarit.


Kontrollat mjeksore



Dhënia (shpërndarja) e medikamenteve



Matja e tensionit të gjakut



Kujdesi dhe lidhja e plagëve



Dhënia e infuzionit
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Organizimi i mjeteve ndihmëse



Organizimi i takimeve: si vizita mjekësore, spitali etj



Ushqimi



Trajtimet fizikale dhe psikologjike



Aktivitete të ndryshme ditore
12.3 Destinimi i shtëpisë për të moshuarit
Për realizimin e këtij projekti vendodhja është mjaft e rendësishme, andaj vendi ku do të

realizohet kjo shtëpi do të jetë në lagjen Sofalia në Komunën e Prishtinës. Arsyeja e zgjedhjes të
këtij lokacioni është pasi objektit i nevojiten hapësira të hapura, natyrë përreth ku dielli është i
pranishëm gjatë gjithë kohës, pa zhurmë të cilat vijnë nga komunikacioni, rrëmujës dhe stresit
urban dhe ndotës tjerë të ajrit. Afër është parku Tokbashqe, ku ata kanë mundësi të dalin në park
dhe të shijojnë ambientin që i rrethon. Mirëpo, arsyja tjetër është që disa prej të moshuarve kanë
dëshirë që të mos jenë shumë larg nga zona urbane, afër infrastrukturës dhe transportit publik si
dhe veprimtarive komerciale,sociale e kulturore, prandaj për këtë arsye është bërë një balancim
në mes natyrës dhe ndërtimit.
Ambienti i cili do të realizohet shtëpia e të moshuarve nën kujdesje do të ketë një impakt
të madhë në kualitetin e jetës së këtyre personave të cilët kanë nevojë për më shumë mbështetje.
Duke pasur parasysh mëyrën e jetesës që ata kanë pasur më herët- gjatë sundimit serb (Punët
fizike kanë qenë të detyrueshme, mos vjimi i shkollave, të drejtat si qytetarë të Kosovës, etj),
vështirësit që jeta u a ka sjellur, ne duhet të mendohemi mirë dhe të u ofromë këtyre personave
jetë sa më të lumtur dhe më të lehtë për të jetuar. Ky projekt do të dizajnohet në mënyrë të duhur
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dhe me përkushtim,të cilat mund të kontribuojnë pozitivisht në pavarësimin e personave të
moshuar, shëndetin, disponimin dhe kënaqësinë në jetën e tyre.
12.4 Funksionet
Funksionet të cilat do jenë pjesë e ndërtesës së të moshuarve pa përkujdesje familjare:


Hapësira për shumë qëllime



Dhomat personale të paisura me banjo



Kontrollat mjeksore, psikologjike dhe fizioterapike



Stafi mjeksorë



Administrata



Banjo të përbashkëta



Fitnesi



Kafiteri/ Bar



Uteliti (mirëmbajtja për rroba dhe pastrim)



Hapësira për aktivitete të përbashkëta me fëmijët



Qëndrimet ditore



Hapësirë veterinare për kafshët shtëpiake



Dhoma për kafshët shtëpiake duke përfshirë morgun e kafshëve



Morgu



Roja



Ngroja qëndrore dhe storage



Depo
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Në ndërtesë përdhesa do të jetë me aktivitete të ndryshme ditore, kurse në kate prej dy
etazhe do të jenë dhomat e të moshuarve me nevojat e tyre ditore. Kurse në çati mendohet të ketë
aktivitete të tjera që lidhë përdhesën me çatinë. Gjithashtu në funksion hyn edhe bodrumi që do
të shërbeje si deponi dhe dhoma të tjera ndihmëse.
13. Gjendja Ekzistuese
Fillimisht, lokacioni në të cilin do të vendoset shtëpia e të moshuarve pa përkujdesje
familjare, është masivisht i zbrazët dhe i pamodifikuar nga dora e njeriut. Kjo parcelë që një
kohë të gjatë është lënë pas dore dhe nuk përdoret për asnjë qëllim. Momentalisht ky vend është i
vdekur, dhe në shiqim të parë të sjellë ndjenjën e frigës. Andaj duhet patjetër të marrim masa dhe
të ndryshojmë gjendjes e sajë dhe të japin vendit jetë dhe gjallëri.

Fig.43. Gjendja ekzistuese e parcelës.
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Fig.44. Foto panaromike e lokacionit të gjendjes ekzistuese.

Fig.45. Pamja të vjetra të lokacionit dikur.

Fig.46. Pamje të vjetra të hyrjes së lokacionit.

13.1 Analiza e Lokacionit
Pas shumë analizave, hulumtimeve, informatave dhe gjendjes faktike në Komunën e
Prishtinë, erdhëm në përfundim që vendi më i pështatur për ndërtimin e një shtëpie të re për të
moshuarit është lagja Sofalia. Sipas planit rregullues të Komunës së Prishtinës është parapa që
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shtëpia për të moshuarit të ndërtohet në lagjen Sofalia, në një hapsirë tjetër që përfshin një zonë
kodrinore dhe shumë të pjerrët. Në foton më poshtë është paraqitur lagja Sofalia dhe kushtet e
rregullimit për këtë lagje.

Fig.47. Kushtet e rregullimit në lagjen Sofalia, Prishtinë.
Pas gjithë analizave dhe intervistave që morëm nga të moshuarit dhe personat që
kujdesishin për të moshuarit, konstatuam që të moshuarve më së miri është të u ndërtohet një
shtëpi afër qytetit dhe jetës urbane, se sa në një hapsirë kur ata nuk kanë qasje. Atherë vendosëm
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që këtë hapsirë ta zhvendosim nga hapsira e destinuar e paraparë në Planin Rregullues të
Hollësishëm 2016-2024, në një hapsirë më të përshtatshme për të moshuarit.

Fig.48.Destinimi i sipërfaqes në bazë të Planit Rregullues të Hollësishëm të lokacionit.
Në bazë të Planit Rregullues të Hollësishëm të lokacionit për shtëpinë e të moshuarve
është parapa që të jetë gjelbërim i ulët, por pas shumë analizave dhe pytjeve atherë këtë lokacion
e shëndrruam në një destinim tjetër dhe më të përshtatshme për ndërtimin e shtëpisë së të
moshuarve pa përkujdesje familjare. Qëllimi kryesor është që të moshuarve të u jepet hapsira që
ata kanë nevojë dhe dëshirë të realizohet. Përpara se të planifikojmë diçka duhet menduar mirë
dhe të shiqojmë jetën nga këndvështrimi i tyre. Andaj, realizimi i këtij projekti, është afër parkut
të Taukbashqes, që momentalisht ajo pjesë është e pa shfrytëzuar, por që më parë është përdorur
si park për lojëra.
Në bazë të Planit Rregullues të Komunës së Prishtinës dhe kushteve të rregullimit urban,
kjo sipërfaqe është e destinuar për gjelbrim të ulët. Idea për zhvendosjen e shtëpisë për të
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moshuarit, nga hapsira kondrinore në hapsirë të rrafshët ishte më e qëlluar. Ata nuk do munden
të u përballojnë ngjitjeve malore në këmbë dhe do të ishte shumë e vështirë komunikimi që ata
do të kenë nevojë me njerëzit e tjerë përreth dhe gjithashtu zhurmës së përditshme urbane që kjo
hapsirë do u ofroj.

Fig.49. Hapësira e destinuar sipas planit dhe realizimit të këtij projekti.
Në foton lartë me ngjyrë të verdhë është paraqitur lokacioni i shtëpisë së të moshuarve.
Kjo hapsirë premton shumë gjëra. Gjendet në zemrën e Prishtinës, një ndër vendet më të mira
dhe më të vizituara nga shumë njerëz. Brenda hapsirës të shtëpisë së të moshuarve ndodhet
kopshti i fëmijëve i cili do i bashkangjitet shtëpisë së të moshuarve. Afër lokacionit të shtëpisë së
të moshuarve në anën perëndimore ndodhet shkolla fillore “Gjergj Fishta”, kurse në anën jugore
450 metra ndodhet SOS fshati për fëmijët pa përkujdesje të prindërve. Në anën perëndimore 650
metra nga lokacioni i propozuar gjendet shtëpia ekzistuese e të moshuarve pa përkujdesje
familjare. Andaj vendi i propozuar se ku do të ndodhet shtëpia e të moshuarve dhe kopshti i
fëmijëve do të jetë një trekëndësh në mes këtyre institucioneve. Në këtë mënyrë të moshuarit dhe
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fëmijët do të kenë mundësi të komunikojnë dhe të bëjnë aktivitete të ndryshme në mes fëmijëve
të “SOS fshatit”, shkollës fillore “Gjergj Fishta” dhe shtëpisë ekzistuese për të moshuarit pa
përkujdesje familjare.

Fig.50. Vendodhja e destinimit të propozuar dhe lidhja në mes “Shtëpisë për Personat e
Moshuar pa Përkujdesje Familjare”, Shkollës Fillore “Gjergj Fishta” dhe “SOS Fshati”
13.2 Analiza Aksesibilitetit
Në anën lindore kufizohet me parkun e Toukbashqes, kurse në perëndim kufizohet me
rrugën “1 tetori”, në veri me rrugën “Nazim Gafurri” dhe në jug me rrugën “Dëshmorët e
kombit”. Në pjesën veriore është pjesa qëndrore apo ndryshe quhet nyjë. Kjo nyjë qëndrore lidhë
rrugën kryesore “Nazim Gafurri”, me rrugën “1 tetori” dhe rrugën “Ymer Lutfi Paçarizi”.
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Fig.51. Nyja qëndrore që bashkon katër rrugët.

Fig.52. Pamje nga rruga “1 tetori.
13.3 Analiza Vegjetacionit
Parku i Toukbashqes do u mundsojë rezidentëve shëtitje në park, ku do të kenë
mundësinë të kalojnë pjesën më të madhe të kohës në natyrë dhe të shijojnë bukuritë e natyrës.
Përpos që ajo ofron qëllime të ndryshme, ajo u mundëson residentëve të shtëpisë të thithin ajrin e
pastër të natyrës. Në parcelë nuk është e nevojshme shtimi i madh i vegjetacionit, pasi që ka
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pranë parkun. Aty do vendosen lule stinor apo të kenë mundësi të mbjellin produkte të ndryshme
shtëpiake. Ky aktivitet do u mundësojë atyre të kalojnë kohën e lirë dhe të mirren me ndonjë
aktivitet fizik.

Fig.53. Vegjetacioni në parkun Taukbashqe.

Fig.54. Pemët e larta përgjatë parcelës.

13.4 Analiza Vizuele

Fig.55. Analiza vizuele e lokacionit.
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13.5 Analiza Sociale
Shtëpia e të moshuarve ka për qëllimi rritjen e jetës sa më sociale dhe më të
shoqërueshme. Kjo shtëpi do rrisë vetëdijësimin e qytetarëve që të grumbullohen gjeneera të
ndryshme dhe të kalojnë kohës së bashku. Ata do të shoqërohen me njëri tjetrin dhe kështu do
mësojnë shumë nga njëri tjetri. Parku i Taukbashqes, do u mundësojë residentëve dalje në natyrë
dhe të shoqërohen me visitorë të ndryshme. Gjatë visitës së lokacionit, vërejta që shumë prind
dilnin në natyrë të kalojnë kohën me fëmijët e tyre, dhe shumë shoqëri të llojeve të ndryshme
mundeshim ti vërejmë. Andaj kjo u mundëson residentëve të shtëpisë të kalojnë kohë me njerëz
të ndryshëm aty afër.

Fig.56. Ndarja e aktiviteteve me fëmijët.

Fig.57. Jeta sociale e të moshuarve.

14. Procesi i dizajnimit të shtëpisë së të moshuarve dhe pa përkujdesje familjare në
Komunën e Prishtinës.
14.1 Elaborimi i analizave, hulumtimeve dhe informacioneve
Elaborimi i analizave, hulumtimeve dhe të gjitha informacioneve kërkojnë një kronologji
të zhvillimi të tyre për të mundësuar efiçiencë në zbërthimin thelbësor të tyre. Në procesin e
dizajnit bëjnë pjesë përgjigjjet që kemi marrur nga banorët dhe njerëzit e shtëpisë aktuale së të
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moshuarve. Pyetjet që janë përpiluar kanë tentuar të nxjerrin vetëdijësimin e personave për
shtëpitë dhe kërkesat shtesë për të cilat ata kanë më së shumti nevojë. Ditët kur janë bërë
vrojtimet në terren, janë bërë edhe bisedat dhe intervistat me residentët e shtëpisë. Pytjet kanë
qenë shumë përmbajtësore për qëllimet e realizuara dhe të drejtpërdrejta për residentët që janë
intervistuar. Informacionet e mara nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Shtëpisë
Aktuale të Moshuarve, arritëm në pikën për fillimin e realizimit të këtij projekti. Me anë të këtij
procesi të dizajnimit, arritëm të kuptojnë rëndësinë dhe nevojat e shtëpisë për të moshuarit.
14.2 Analiza e Kontestit të Dizajnimit
Analizat e kontekstit përfshinë programin: banim, administratë, kulturë , shëndetësi etj
perfshinë infrastrukturën dhe ekologjinë. Në kuadër të këtij programi hyn edhe bashkimi i
grupeve ndërgjenerata në mes të moshuarve dhe fëmijëve, duke e berë këtë program edhe më të
vaçant.

Fig.58. Paraqitja sistematike e ASE.
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Në nivelin abstrakt, dizajni konsiderohet të jetë idea e formësimit dhe idea e
komunikimit.Çfarëdo lloj veprimi i intelektit njerëzor mund të themi që përmbledhet brenda
këtyre tre termeve , pra analizës, sintezës dhe evaluimit.
Një meodë e dizajnit sistematik u ofrua nga J.Christopher Jones në vitin 1963. Ai pohonte
se një process i mirë i dizajnit përfshinë tre hapat e njëpasnjëshëm :analizën, sintezën dhe
evaluimin (ASE). Hapat e analizës përfshijnë formulimin e kërkesave të dizajnit dhe
specifikacionet e performacës. Hapi i sintezës përfshinë determinimin adekuat të zgjidhjee për
specifikacionet individuale dhe kombinimin e tyre. Ndërsa, hapi i fundit përfshinë evaluimin e
gjendjes ekzistuese të dizajnit në saktesinë në të cilën janëpërmbushur kërkesat.22
15. Ndikimi i faktorëve klimatik
15.1 Diellosja dhe Ajri
Një ndër fenomenet më kryesore, dhe shumë ndikuese jo vetëm në psikikën e njeriut, por
edhe në shëndetin e tij është dielli. Rrezet e diellit janë burimi i vitaminës D, dhe trupi i njeriut
ka nevojë më së shumti për të. Andaj, në projekt shtrierja e ndërtesës në parcelë, është e
vendosur në atë mënyrë që shumicën e kohës të ushqehemi nga rrezet e diellit. Rrezet e diellit
dhe rendësia e tyre vitale që përcjellë ngrohtësinë dhe dritën ,janë të domosdoshme në enterier.
Drita e mjaftueshme në enterier është një prej faktorëve më të rëndësishëm të shëndetit dhe
rehatisë në objekt. Drita e dielit influencon mirëqenien, shëndetin e njeriut, procesin e
qarkullimit dhe të jetesës 24 orëshe, përmirëson sistemin imunitar, funksionimin e organeve të
brendshme dhe shumë të tjera.

22

Patricia. A. Moore, “Experiencing Universal Design”, in Universal Design Handbook, W. F. E. Preiser and E.
Ostroff Ed., New York: McGraw Hill, 2001, Retrieved (2019)
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Në pjesën lindore, jugore dhe perëndimore janë vendosur dritaret të cilat mundësojnë
hyrjen e dritës. Të gjitha funksionet e nevojshme, e të cilat përdoren më së shumti nga njeriu janë
të vendosura si në lindje ashtu dhe perëndim. Nga të dy anët gjatë ditës ndërtesa furnizohet me
ngrohtësi të cilat vijnë nga rrezet e diellit. Kurse në veri janë të vendosura funksionet e tjera
përcjellëse të cilave u është mundësuar ekspozimi minimal i sipërfaqeve në ndërtesë.
Për arsye të ekspozimit minimal të funksioneve në veri, kjo dukuri ka mundësuar që ajri i
cili vjen nga veriu të qarkullon nëpër ndërtesë dhe kështu të funksionoj edhe si mjet ventilues
nëpë parcelë. Gjithashtu ajo mundëson depërtimin dhe qarkullimin e ajrit në mes kanaleve dhe
hapësirave të krijuara brenda.

Fig.59. Analiza e Diellit për muajin Janar.

Fig.60. Analiza e Diellit për muajin Shkurt.

Fig.61. Analiza e Diellit për muajin Mars.

Fig.62. Analiza e Diellit për muajin Prill.
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Fig.63. Analiza e Diellit për muajin Maj.

Fig.64. Analiza e Diellit për muajin Qërshor.

Fig.65. Analiza e Diellit për muajin Korrik.

Fig.66. Analiza e Diellit për muajin Gusht.

Fig.67. Analiza e Diellit për muajin Shtator.

Fig.68. Analiza e Diellit për muajin Tetor.
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Fig.69. Analiza e Diellit për muajin Nëntor.

Fig.70. Analiza e Diellit për muajin Dhjetor.

Fig.71. Ekspozimi i ndërtesës ndaj rrezeve të Diellit.
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15.2 Efektet terapeutike të natyrës
Natyra është një nga faktorët kryesor në ndikimin e shëndetit të njeriut. Andaj në rastin e
përsonave të moshuar ky faktorë është edhe më i theksuar. Natyra është ajo që ata e gëzojnë më
së shumti. Prandaj gjatë përzgjedhjes së lokacionit, janë marë masa të tilla, për të u ofruar atyre
natyrën dhe gjelbërimin i cili u ofrohet nga parku i Taukbashqes.
Integriteti i ambientit natyral në hapësirat tona banuese mund të përfshijë shërimin dhe
ndryshime tona positive emocionale, të cilat indirekt kanë impakt në nivelin tonë të stresit, në
gjendjen tonë fizike dhe emocionale.
Në projekt janë propozuar katër arsye të mundshme të cilat sjellin benefite nga natyra:


Lidhja me natyrën përmes aktiviteteve fizike, e cila stimulon shendetin.



Socializimi i cili shumicën e rasteve është i lidhur me natyrën, për shembull ecja, vrapimi
apo ulja me një shok/ shoqe në park.



Promovimi nga natyra si një mundësi për të ikur nga realiteti i përditshëm.



Mundësia që vetë natyra ka influencë të theksuar në mendjen e njeriut.

Fig.72. Fuqia e dritës brenda hapësirave të brendshme dhe lidhja e saj me natyrën.
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15.3 Ndotja
Një ndër arsyet më të mëdha në përzgjedhjen e lokacionit, është fakti që ky lokacion ka
afër parkun e Taukbashqes. Ky park është një ndër pasuritë më të mëdha që ka qyteti i Prishtinës.
Ky park parandalon ndotjen e ajrit, me pemët dhe pishat që ndodhen aty. Në këtë mënyrë këto
pemë thithin dioksidin e karbonit dhe lirojnë oksigjenin. Gjithashtu në parcelë do të vendosen
pemë të ndryshme afër rrugës, të cilat do ta parandalojnë ndotjen e ajrit i cili vjen si factorë i
veturave që lirojnë dioksid karbonin, shtëpitë që ndodhen përreth dhe bizneseve me qarkullim të
madhë të njerëzve.
15.4 Zhurma
Në ndotje bënë pjesë edhe zërat e zhurmshëm. Vendi ku ndodhet shtëpia e të moshuarve,
është vend urban me çarkullim të madhë të njerëzve dhe veturave. Kjo dukuri sjell me vete edhe
zhurmën e përditshme urbane. Për të parandaluar atë, vendosja e pemëve përreth, mundëson
parandalimin e zërit të zhurmshëm. Gjithashtu gjatë vendosjen së ndërtesës në parcelë, janë marë
masa për parandalimin e zhurmës dhe kjo është arritur duke krijuar distacë në mes dy rrugëve që
kufizojnë parcelën. Në veri me rrugën kryesore “Nazim Gafurri” është krijuar distancë prej 28
metra kurse në persëndim nga rruga “1 tetori” është krijuar distancë prej 20 metra. Me këtë faktë
do të parandalohet zhurma e përditshme dhe do të jetë më e përshtatshme për residentët të cilët
dëshirojnë të kenë një ditë të qetë, pa zhurmë dhe stres urban.
16. Propozimi
Për të arritur deri te konkludimi dhe për të dhënë një propozim në fund, janë mbledhur të
gjitha analizat, hulumtimet në terren të gjendjes ekzistuese, potecialet positive të lokacionit,
hulumtimet e literaturës dhe shembujve botëror të ndërlidhura me shtëpitë e të moshuarve por të
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cilat shtëpi lidhen me qendrat mjekësore rehabilituese dhe është dhënë propozimi final për
realizimin e shtëpisë së të moshuarve. Janë thithur informacione, përmirësime, dobësi të
mundshme, rreziqe, benefite, e plotë të tjera faktorë që do të frymojnë në lokacionin e
përzgjedhur. Ky frymim ka logjikë në aspektin e planifikimit urban, në aspektin e planifikimit
volumetrik , në raport me objektet fqinje, në raport me qasjen në kontekstin urban, në aspektin
psikologjik të përjetimit të hapësirave, në aspektin ambiental, në relacionin ndërtim- natyrë, në
aspektin e diellosjes , në aspektin e ventilimit, pra parametra jo vetëm bazik , por edhe më tej.
16.1 Qëllimi dhe objektivat
Ndërtesa është dizajnuar në atë mënyrë që ti plotësoj kushtet dhe nevojat e secilit, si të
moshuar , të ri, fëmijë apo atyre me aftësi të kufizuar. Shtëpia ka për qëllim jo vetëm jetesën e
residentëve, por edhe nevojat mjeksore rehabilituese shëruese si atyre fizike dhe psikike.
Arkitektura e shtëpisësë të moshuarve në shumë raste mund të konsiderohet si mbledhës i
stimulimeve njerëzore përmes përjetimeve të mjedisit të saj me shqisat e njeriut si, me prekje ,
me zë, me shijim, me pamje dhe shqisat tjera.
Për qëllim kryesor shtëpia ka:
16.1.1 Plotësimi i nevojave mjeksore rehabilituese përtej utilitares
Perpos nevoja të tjera të përditshme të cilat do të jenë të përfshira, në ndërtesë do të ketë
edhe shërbime mjeksore rehabilituese. Do të jetë një shtëpi ku të moshuarit përpos nevojave që
ata kanë, ata mund të marin atë edhe si relaks. Rekreimi do të jetë në masë të theksuar, duke
përfshirë aktivitete e ndryshme ditore në bazë të programeve ditore që ata do ti kenë, si muzika,
vallëzimi, fitnesi, ecja, vrapimi, programet ditore edukative arsimore, shahu, dhoma e lutjeve e
cila shëron mendjen dhe trupin si njp factor për aktivitet gjatë ditës. Në kuadër të shtëpisë do të
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jenë të përfshira edhe vetëdijësimi dhe nevoja për inkuadrimin e hapësirave, përmes të cilave do
të ofrohen shërbime mbi vetëdijësimin dhe promovimin e shëndetit dhe mirëqenies njerëzore.
16.1.2 Multifunksionliteti i ndërtesave në kompleks
Në pacelë janë të ndara ndërtesat të cilat edhe pse të ndara ato lidhen me njëra tjera,
bashkohen për një qëllim specifik dhe krijojnë lidhje njëra me tjetrën të cilat japin një identitet.
Në shtëpinë e të moshuarve lidhjet e tyre janë krijuar me qarkullime vertikale, duke pasur
gjithmonë komunikim në mes kateve, funksioneve dhe ndërtesave.
Përpos kësaj lidhje, kjo ndërtesë lidhet edhe me një ndërtesë tjetër në qendër e cila për
funksion ka kopshtin e fëmijëve. Atriumi në qendër do të shërbejë për këto gjenerata si qendër
multifunksionale për shumë qëllime, ku ata mundë të zhvillojnë aktivitete të ndryshme edukativo
arsimor.
Gjithashtu ndërtesa ka për synim që në katin përdhesë, e cila është e tëra nga xhami, me
raste të shërbej si një hapësirë me ambientet e jashmte. Andaj lidhja në mes hapësirave të
brendshme dhe të jashte qëndron ngusht me njëra tjetrën.
16.1.3 Fleksibiliteti
Fillimisht, si cak për trajtim zhvillimor kemi pasur qarkullimin nëpër hapësirë , çoftë atë
brenda mureve apo edhe atë jashtë. Me këtë duam të promovojmë dizajnin e mirë dhe të
qëndrueshëm si dhe të promovojmë aktivitetin nëpër kompleks. Ndërtesa so të jetë fleksibile për
të gjithëpjesëmarrësit në këtë shtëpi. Nëpër kate ka fleksibilitet e cila lidhet përmes vetikaleve ku
mundëson qarkullim më të lehtë dhe komunikim më të madhë të hapësirave. Gjithashtu është
bërë trajtimi i hapësirave horizontale të cila shtrihen në tërë parcelën.
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16.2 Shtrirja në parcelë
Konfigurimi hapësinor i ndërtesave në parcelë përcjell nevojat e secilës ndërtesë në
mënyrë që ata të mund të performojnë më së miri shërbimin dhe funksionin e tyre në kuadër të
kompleksit. Sistematikisht, gjatë procesit të dizajnit është menduar mbi pozicionimin e
ndërtesave në parcellë, në çfarë rrafshi do të shtrihen ato, sa do ta përkrahin njëra tjetrën më atë
shtrirje, a do të jenë pengesë për depërtimin e dritës apo rrezeve të diellit, a do të jenë pengesë në
vizurat e njëra tjetrës etj.
16.2.1 Bubble diagram
Gjatë procesit të dizajnimit, në parcelë janë shtrirë funksionet në atë mënyrë që të
kuptohet se cilat funksione kanë rëndësi më shumë se tjera. Në bazë të rëndësisë me listë, ato
janë paraqitu me bubble diagram për të kuptuar më mirë shtrirjen e këtyre funksioneve. Më
poshtë mund të shihet diagram dhe shtrirja e funskioneve nëpër parcelë.

Fig.73. Paraqitja e funksioneve në parcelë përmes bubble diagram.
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Në foto shohim analizën dhe skicimet e propozimit të vendosjes së ndërtesës në lokacion.
Ideja qëndron në krijimin e centrimit të funksonit të përbashkët ndaj funksioneve të përcaktuara.
Qëllimi kryesor ka qenë që të centralizohen personat me një vend me një ambient të jashtëm dhe
të brendshëm e cila mund të përdoret për shumë qëllime. Pra, pozicionimi i ndërtesës me
funksion të përbashkët për të gjithë, objekt që ofron të gjitha shërbimet si fjetja për residentët të
përhershëm, qëndrim ditorë për ata që mund ta vizitojnë shtëpinë gjatë ditës dhe mysafirëve.
Grumbullimi i tyre në qendër ka bërë që edhe njerëzit ta kenë pikë grumbullimi këtë vend dhe të
ndajnë shoqëri me njëri tjetrin.
Justifikimi tjetër mbi këtë propozim të pozicionimit të tillë ka qenë edhe në një farë
mënyre ndarja e zonave, asaj të zhrmshmes dhe asaj të qetës. Zonat e zhurmshme shtrihen në
përdhesë përgjatë parcelës, ku ndodhen aktivitetet e ndryshme, kurse në kate ndodhen zonat e
qeta, ku gjithashtu ndodhen dhomat e gjumit.
16.2.2 Derivimi i formës dhe ardhja e formës përfundimtare
Pas analizave, informacioneve dhe gjendjes ekzistuese, përfundimi i formës është edhe
më i lehtë. Shtrirja e funskioneve përmes bubble diagram, e bëri skicimin e ndërtesës edhe më të
lehtë. Ky process i analizave e bëri më të lehtë shtrirjen e funksioneve nëpër ndërtesë.
Gjatë skicimeve, vërejtëm që ndarja e funksioneve është më mirë dhe më funksionale
përgjatë shtrirjes në pacelë. Kjo e bëri ndërtesën më praktike për rezidentët dhe punëtorët e
shtëpisë. Të moshuarit do të kenë hyrje të ndarë nga administrate dhe hyrja ekonomike. Andaj në
foton poshtë janë të paraqitura me skica në formë kuboide të exploduara nëpër kate, format e
ndryshme të ndërtesës deri tek ardhja e saj në përfundim.
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Fig.74. Derivimi i formës përfundimtare dhe lëvizja e formës nëpër kate.
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Nga analiza shohim mundësitë e shqyrtuara, të cilat kanë kaluar nëpër kushtet e fituara
nga hulumtimet dhe kërkesat për realizim. Interferimi i pikave kyçe mbi të cilat është mbështetë i
gjithë procesi i dizajnit të volumetrisë janë:


Lidhja me natyrën



Promovimi aktiviteteve fizike dhe atraktive



Integrimi i profilit bashkëkohor të arkitekturës



Bashkimi dhe grumbullimi i të moshuarve dhe fëmijëve

Si rezultat, unifikimi i së cilës ndërtesë doli të ishte më e përshtashme dhe kjo për arsye se :


Orientimi ishte optimal



Nuk pengoheshin vizurat



Qarkullimi më i madh nëpër parcelë



Laramania dhe numri më i madh i hapësirave të përbashkëta në ambientin e jashtëm



Mbledhja e klientevë në një pikë të përbashkët shërbimi



Socializimi



Shtimi i aseteve arkitektonike, si korridoret nga xhami



Përdorimi i xhamit për ofrimin e vizurave nga brenda jashtë dhe anasjelltas



Krijimi i ballkoneve të përbashkëta në ndërtesë



Mundësia e lojës në fasada dhe përdorimi i materialeve sa më natyrale



Shmangia e monotonisë volumetrike



Mundesia e zgjerimit të kompleksit në të ardhmen



Ekonomikisht më lirë në realizim



Integrimi i natyrës
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16.2.3 Qarkullimi
Qarkullimi është njëri ndër factorët më të rëndësishëm në aspektin arkitektonik.
Qarkullimi në përgjithësi i referohet mënyrës se si njerëzit levizin nëpër lokacion, ndërtesë si
brenda apo përreth saj dhe gjithashtu nëpër rrugë . Në koncept të përgjithshëm qarkullimi
përfshinë lëvizjen horizontale dhe vertikale,si dhe interaksionin e njerëzve nëpër enterier.
Sistemi i qarkullimit në projekt kontrollon mënyrën se si lëvizim përgjatë apo në ndërtesë.

Fig.75. Qarkullimi vertikal dhe horizontal i ndërtesës.

Fig.76. Derivimi i tipeve të dhomave.

Qarkullimi nëpër parcelë apo edhe brenda në objekt, mundësohet për të gjithë njerëzit pa
marë parasysh, i moshuar, i ri, me aftësi të kufizuar apo çfaredo problem tjetër fizikë. Të gjitha
lëvizjet dhe qakullimet janë bërë sipas standardeve për personat e moshuar dhe atyre me problem
shëndetësore. Për shkak të moshës së residentëve, është menduar që format e rregullta
gjeometrike janë më të favorshme dhe më të lehta për qarkullim. Andaj kjo është arsyeja e
zgjedhjeve të formës së dizajnit, pasi që ajo ofron gjuhë më të lehtë komunikuese
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16.2.4 Sinjalizimi objektit
Për shkak të përmbajtjes që kjo shtëpi ka, dhe personave të cilët e përdorin këtë ndërtesë
sinjalizimi i shenjave është i domosdoshëm. Për shak të moshës që ata kanë dhe reflekseve të
vogla, sinjalizimi është lehtësim për qarkullimin nëpër ndërtesë.

Shenjat ua lehtëson jetesën

të moshuarve pasi që ata do ta kenë më të lehtë komunikimin nëpër ndërtesë. Shenja

Fig.77. Shenjëzimi për hapësira komunikuese.

Fig.79. Shenjëzimi në dysheme.

Fig.78.Shenjëzimi i nyjeve sanitare.

Fig.80. Materializimi i trotuarëve për të verbërit.
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16.2.5 Textura dhe Materialet
Është shumë me rendësi të kuptohet natyra e materialeve, mundesitë dhe limitet e tyre
përpara se ato të përdoren për të mbuluar objekte apo për të krijuar ambiente. Textura dhe
materialet japin ndjesinë dhe ngrohtësin e vendit. Andaj pëzgjedhja e materialeve është bërë me
shumë kujdes. Pasi që ndërtesa ndodhet me një lokacion ku natyra ka vëmendjen kryesore, kemi
vendosur të përdorim material të natyrës. Ato material janë:


Druri



Tulla/Guri dhe



Xhami
Materialet më bazike janë ato të cilat përfitohen nga toka apo janë prezente në natyrë dhe

janë burimi i peisazhit natyrorë. Në këtë rastë është guri e prodhuar në formë tulle që është burim
i tokës, dhe shërben si izolues dhe kanë avantazhin e përthithjes së ngadaltë të nxehtësisë gjatë
ditës dhe vazhdojnë të lirojnë nxehtësi për disa orë pas perëndimit të dielli.
Druri në këtë rast lidhet ngusht me pemët në parkun e Taukbashqes që e kufizojnë këtë
ndërtesë. Është material i qëndrueshëm, mund të rritet, të përdoret dhe të ripërdoret pa humbje.
Në rastin tonë atë do ta përdorim në fasadë dhe në enterier. Përdorimi i drurit në projekt ka bërë
që ambientet të jenë mjaft të ngrohta dhe ftuese , kështu duke ushtruar efekt terapeutik tek
klientët.
Xhami është materiali i cili më së miri bënë stabilizimin dhe mund të përzihet më së mirë
me materialet e tjera. Është material që së fundmi po gjenë përdorim në arkitekturën
kontemporane për të bërë objektë që janë praktike dhe funksionale. Përkundër kësaj , estetikat e
arritura me përdorimin e xhamit janë impressive. Në rastin tonë atë e përdorim në masë të madhe
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në përdhesë, e cila e bënë komunikimin më të lehtë në mes hapësirave të brendhsme dhe të
jashtme. Me përdorimin e këtyre materialeve, të jepë ndjenjën e ngrohtësisë dhe gjendjen e leht
shpirtërore. Këto material ndikojnë pozitivisht në gjendjen fizike dhe shpirtërore të moshuarve.
Arkitektura e ndërtuar nga këto material ,direkt do të bëhet pjesë e mjedisit rrethues të saj.
16.2.6 Ngjyra
Ngjyrat dhe perceptimet e tyre janë përgjegjëse për një varg nxitje ndërgjegjëse dhe nën
ndërgjegjëse në marrëdhëniet tona psiko-hapësinore. Përkundër prezencës dhe ndryshimeve të
saj, ajo është e pranishme në të gjitha vendet. Ngjyra ka një rol shumë të rëndësishëm në
arkitekturë. Ngjyra bënë edhe përceptimin e hapësirave.
Efekti i ngjyrave monitoron edhe ndjenjat e një personi për një hapësirë të caktuar. Ato
bëjnë që një hapësirë të dukët më e ngushtë apo më e gjerë, më e madhe apo më e vogël dhe më
e ngrohtë apo më e ftohtë. Duhet të kemi kujdes që në hapësirat e vogla, duhet të përdorim
ngjyra me nuanceë më të qeltë, për të na u dukur hapësira më e madhe. Ndërsa kur kemi hapësirë
të madhe atëher duhet të përdorim ngjyra të mbyllta në mënyrë që hapësira të na duket më e
vogël. Kjo është psikologjia e njeriut i cili bënë përceptime të ndryshme. Andaj në projektin tonë
janë përdorur ngjyra e bardhë, e cila refketon pastërti dhe qetësi shpirtërore dhe ngjyra e drurit e
cila jep ngrohtësinë dhe ndjenjën e të qenurit mirë apo relaksuar.
16.2.7 Drita
Ndriçimi luan një rol jetësor në mënyrën se si njerëzit përjetojnë dhe kuptojnë
arkitekturën. Nëse ndërtesat dhe strukturat ndriçohen natyrshëm ose në mënyrë artificiale,
ndriçimi është mjeti që na lejon të shohim dhe të vlerësojmë bukurinë në ndërtesat rreth nesh.
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Ndriçimi mund të sjellë një vlerë emocionale në arkitekturë - ndihmon në krijimin e një
përvoje për ata që zënë hapësirën. Pa ndriçim, ku do të ishte arkitektura? A do të kishte të njëjtin
ndikim? Jo, nuk do të ishte. Pavarësisht nëse është ndriçimi i ditës ose ndriçimi artificial, drita
tërheq vëmendjen tek tekstet, ngjyrat dhe format e një hapësire, duke ndihmuar arkitekturën të
arrijë qëllimin e saj të vërtetë. Vizioni është kuptimi i vetëm më i rëndësishëm nëpërmjet të cilit
ne gëzojmë arkitekturën dhe ndriçimi rrit mënyrën si e perceptojmë arkitekturën edhe më shumë.
Për të krijuar një ekuilibër të suksesshëm midis ndriçimit dhe arkitekturës, është e
rëndësishme të dihen tre aspekte kryesore të ndriçimit arkitekturor:


estetik



funksional dhe



efikasitet
Ndriçimi estetik është përqëndruar në ndikimin emocional. Me këtë lloj ndriçim estetik e

përcaktojmë se si duan që njerëzit të ndihen kur ecin nëpër hapësirë. Ky aspekt është veçanërisht
i rëndësishëm për lokacion pasi që ndriçimi i jashtëm tërheqë njerëzit që janë përreth dhe
ndriçimi i brendshëm që sheh nga jashtë se çka ka brenda. Kështu ky ndriçim bënë dy hapësirat
të duken atraktive si ajo brenda por edhe jashtë saj.
Ndriçmi funksional, nuk mund asesi të neglizhohet. Në projekt ndriçmi funksional është
shumë I rëndësishëm dhe sigurohemi që ajo i shërben qëllimit të saj më të rëndësishëm – I cili na
ndihmon që të shohim. Zonat janë të ndriçuara mirë dhe me kujdes në mënyrë që residentët të
ndihen të sigurt gjatë ecjes së tyre nëpër dhoma ose në të gjithë ndërtesën. Ata duhet të jenë në
gjendje të shohin dyshemenë dhe muret rreth tyre, të cilat duhet të krijojnë një ndjenjë sigurie.
Kjo vlen si për hapësira e brendshme ashtu dhe të jashtme.
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Aspekti përfundimtar është shumë i rëndësishëm në epokën e sotme të ndërtesave të
gjelbërta dhe atyre të qëndrueshme. Andaj me realizimin e saj dëshirojmë të arrijmë efikasitet
edhe në ndërtesën tonë. Ndriçimi duhet të përdoret në mënyrë efikase duke pasur parasysh
energjinë efiqiente. Ajo mund të realizohet duke siguruar se shumica e dritës është duke arritur
objektivin e saj dhe ka më pak dritë të tretur. Reduktimi i sasisë së dritës së tretur do ta bëjë
ndërtesën më efiçiente. Ndriçimi I dritave do të përdoret nga instalimi I dritave LED në mënyrë
që të zvogëlohet kostoja dh endërtesa të ketë efikasitet të lartë.
Për arsye se drita nevojitet në sasi të madhe në ndërtesë, atëher përdorimi i dritareve si në
fasadë ashtu edhe në çati mundëson ndriçim të madhë gjatë ditës dhe nuk ka nevojë për ndriçim
artificial. Dritaret lejojnë që drita të hyjë brenda dhe të ndriçoj hapësirat e brendshme. Kurse
gjatë natës do të përdoren dritat LED. Të dya këto faktorë ulim koston e hargjimeve dhe e bëjnë
ndërtesëm më efiçiente.

Fig.81. Dritat LED për ndriçim të cilat shërbejnë për siguri. Fig.82. Ndriçimit shkallëve.
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Fig. 83. Ndriçimi i dritës së ngrohtë LED Spotlight. Fig.84. Ndriçimi i dritës së ngrohtë LED.
16.2.7 Kopshti çati/Serat
Bujqësia urbane e së ardhmes mund të realizohet me përdorimin e serave dhe kopshte
mbi çati. Ky fenomen është duke u përdorur në shumë vende të botës. Shumë vende të zhvilluar
me ndërtesa të larta është e pranishme bujqësia urbane. Në foton posht mund të shihni New
Yorkun, i cili është një ndër vendet më të zhvilluar në botë ku është e pranishme bujqësia urbane.

Fig.85. Përdorimi i serave mbi çati.

Fig.86. Përdorimi i serave mbi çati në New York.

Të njejtën dukuri menduam ta sjellim edhe në Kosovë konkretisht tek shtëpia e të
moshuarve. Ky fenomen do të ishte shumë efikas për të moshuarit pasi ata do të kenë mundësi të
kenë aktivitete fizike dhe aktivitete për të kaluar kohën e lirë. Gjatë analizave dhe intervistave
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me të moshuarit morëm si përgjigje që atyre u duhen aktivitete të ndryshme për të kaluar kohën e
lirë si aktivitet psikik ashtu edhe fizik shëndetësorë. Në çati ata do të kenë mundësinë që të
kultivojnë pemet, perimet dhe lulet e tyre të preferuara dhe të kënaqen me një aktivitet të tillë.

Fig.87. Përdorimi i serave dhe kopshteve mbi çati.
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17. Përshkrimi projektit

Fig.88. Situacioni i gjerë.
17.1 Kati përdhesë
Gjatë projektimit të katit përdhesë, qëllimi kryesor për realizim e saj, ka qenë përdorimi i
xhamit i cili përshkon gjithë projektin. Idea e saj ka qenë që ndërtesa të peshojë më pak, dhe
gjithashtu të u mundësohet të moshuarve hapësira që ata të mund ta ndijnë vetën jashtë saj.
Qëllimi kryesor ka qenë që hapësira e brendshme dhe e jashtme të jenë të përfshira në një, ku në
këtë rast vetëm xhami i ndanë. Ata do të kenë mundësinë të rrijnë brenda, dhe të shiqojnë se çka
po ndodhë jasht. Gjithashtu idea ka qenë që të mos bllokohet pamja nga parku dhe te u ipet
mundësi që ata të kënaqen me pamjen e natyrës.
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Fig.89. Situacioni i ngushtë.
Projektit është realizuar në atë mënyrë që ndima e shpejtë të mund të qaset lehtë dhe
shpejtë. Është menduar që në tërë ndërtesën të qasen lehtë edhe zjarrëfiksit. Në përdhesë
konkretisht janë të vendosura aktivitetet ditore dhe të zhurmshme. Ndërtesa në përdhesë është e
ndarë në dy hapësira. Hapësira e cila shfrytëzohet nga të moshuarit, dhe hapësira e cila
shfrytëzohet nga punonjësit dhe administrata. Kjo ndarje është bërë në mënyrë që ata të mos
përzihen me njëri tjetrin, edhe pse ata ndodhen në një çati të përbashkët.
Posa hynë brenda në ndërtesë, ndodhet hapësira e hapun foaje. Foajea është e hapur nga
qielli që mundëson hyrjen e dritës dhe rrezeve të diellit. Kjo hapësirë është përdorur për
aktivitete për shumë qëllime, e cila bashkon të moshuarit dhe fëmijët. Afër ndodhen dhomat e
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aktiviteteve të ndryshme të cilat ekspozohen në kopshtin që ndodhet në qendër. Në përdhesë
është e përfshirë dhoma e ndejës e cila mundë të përdoret nga të gjithë të moshuarit. Afër
dhomës së ndejës është kuzhina për të ngrënë ushqim, e cila u jep mundësinë atyre të
shfrytëzojnë kopshtin dhe të dalin jashtë për ta shijuar pamjen.

Fig.90. Kati Përdhesë.
Hapësira e administratës është e ndarë në vete dhe më private. Hyrja e saj është e ndarë
nga hyrja kryesore. Kjo është bërë me qëllim që të moshuarit të mos kenë qasje. Në këtë hapësirë
ndodhen zyret, dhoma e mbledhjeve, konverenca, dhoma e pritjes, arkiva, dhoma e teknologjisë
informative, kuzhina, toaletet dhe sigurimi. Të gjitha këto shërbime ata i kryen privatisht nga
shërbimet e të moshuarve. Afër saj ndodhet stafi mjekësorë dhe dhoma e fizioterapisë. Si
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administrate ashtu edhe stafi mjekësorë mundë të ndajnë disa funksione së bashku, si dhoma e
pritjes, kuzhina apo toaletet.
Në përdhesë përpos hapësirave të brendshme, edhe ato të jashtme mund të përdoren nga
të moshuarit gjatë gjithë kohës. Qëllimi i realizimit të hapsirave qëndrore në qendër janë bërë në
mënyrë që të moshuarit të kontrollohen më lehtë dhe të mblidhen në një pikë të përbashkët për
shoqërim.
17.2 Kati I dhe II
Në katin e parë dhe të dytë ndodhen dhomat e gjumit për të moshuarit. Kati përdhesë me
katin e parë dhe të dytë lidhen me qarkullim vertikat të shkallëve dhe liftëve. Për arsye të
distancës janë bërë dy lidhje vertikale për të mundësuar të moshuarve qarkullim më të lehtë.
Shkallët mund të përdoren edhe në raste emergjente dhe kundra zjarrit.
Përpos lidhjes vertikale, katet kanë lidhje vizuele që u mundëson shiqimin e aktiviteteve
mes kateve. Në çdo kat është vendosur këndi infermierisë i cili shërben gjatë gjithë kohës për
nevojat e të moshuarve. Përpos saj në fund të katit ndodhet dhoma për infermiere. Arsyeja e
vendosjes së dhomës nëpër kate është që motra apo vëllau infermier të jetë afër dhomave të
residentëve dhe të ketë shërbim 24 orë.
Në çdo katë është dhoma e përbashkët e ndejës për qëndrim ditorë. Aty mund të takohen
të moshuarit dhe të socializohen me njëri tjetrin, pa patur nevoj të kalojnë në përdhesë. Përgjatë
gjithë ndërtesës në hapësirat e brenshme janë të vendosura mbajtëset për të u mbajtur në to, të
cilat u lehtësojnë residentëve ecjen.
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Fig.91. Mbajtëset nëpër shkallë.

Fig.92. Përdorimi i mbajtëseve në korridore.

Fig.93. Kati I.
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Fig.94. Kati II.
17.2.1 Dhomat
Të gjitha dhomat janë të paisura me nevojat e përditshme ditore. Gjatë dizajnimit të tyre,
më së shumti është kosideruar rehatia e të moshuarve. Cdo hap është menduar në mënyrë që ato
të përdoren edhe nga njerëzit me nevojat e veçanta. Organizimi i dhomave është bërë që ato të
kenë ndriçim, ku prej tyre janë të orientuara në lindje dhe të tjerat në perëndim. Për shkak të
sigurisë së të moshuarve, disa prej dhomave nuk kanë balkone. Balkone kanë vetëm ato dhoma
të cilat përdoren nga të moshuarit të shëndoshë. Ka dhoma të cilat përdoren për çifte, single apo
92

dhomë për dy perosna. Organizimi i dhomave ka përfshirë edhe selektimin e mobiljeve,
materialit të tyre si dhe ngjyrat, që kanë rëndësi në psikologjinë e njeriut, e sidomos në
psikologjinë e njerëzve të moshuar.
Delikatesa e dizajnit arrin edhe teksturën e murit dhe përjetimin emocional të njerëzve që
kanë kontakt me të .Synimi i arritjes së rehatisë fizike dhe psikologjike është gjuha e përbashkët
e dizajnit të dhomave. Përdorimi i ngjyrës së bardhë në enterier, ngjyrën e paqes, e të vërtetës, të
pastërtisë, të spiritualizmit. Kurse përdorimi i materialit të drurit është parëzore, e cila të jep
ngrohtësin dhe komoditetin e të qenurit shtëpi. Në dysheme do të jetë e shtruar nga materialet të
cilat janë lehtë për të u mirëmbajtur.

Fig.95. Detalet e dhomave të fjetjes.
Dhomat kanë të integruar nyjen sanitare, të cilat janë dizajnuar sipas standardeve për
njerëzit e moshuar. Në tualete janë të instaluara shiritat e kapjes. Këto shirita janë më të
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përshtatshme për të moshuarit të cilët mund të kapen në të me forcën e trupit dhe shërbejnë për ta
mbajtur balancin e trupit gjersa ata lëvizin apo qëndrojnë.

Fig.96. Shiritat mbajtës gjatë lëvizjes. Fig.97. Instalimi i shiritave mbajtëse. Fig.98. Dorëzat rrëshqitëse.

Të gjitha dhomat, kanë të instaluara dyert lëvizëse. Nëse një i moshuar bie në derë, dyert
lëvizëse do t'u mundësoj personelit të emërgjencës të ndihmojë atë në rast të rënies serioze në
dysheme. Dorëzat e dyerve janë dizajnuar për të rrëshqitur poshtë, për arsye të shmangies së
kapjes së mëngëve në to. Më poshtë janë të paraqitura dyert lëvizëse nga brenda dhe jashtë dhe
dorëzat e dyerve rrëshqitëse.

Fig.99. Dyer lëvizëse emergjente.

Fig.100. Përdorimi i dyerve lëvizëse në raste emergjente.
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Fig.101. Aksonometri e eksploduar e dhomës së tipit A.

Fig.102. Aksonometri e eksploduar e dhomës së tipit B.
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17.3 Fasadat
Fasadat në përgjithësi paraqesin karakterin e objektit. Përmes fasadës ne mund të
tregojmë shumë nga vrojtuesit e tjerë dhe të supozojnë nga distancë se çfarë funksioni ka ajo
ndërtesë. Fasada e objekteve është gjuhë komunikuese urbane. Artikulimi i elementeve
karakterizuese urbane me propozimet për krijimin e fasadës së re do të thotë respektim i vendit
ku do të bëhet vendosja e objektit dhe do të thotë respektim i kulturës nën të cilën janë projektuar
dhe dizajnuar objektet fqinje.
Ritmi, harmonia dhe proporcioni, të gjitha këto janë tipare cilësore të fasadës. Fasada
është representative, ajo është kontakti i parë mes njeriut dhe ndërtesës. Fasada e mirë, është ajo
fasadë e cila i fton njerëzit për të hyrë në ndërtesë. Gjithashtu, bënë të ndihen mirë edhe përsonat
në të cilën gjendet në të.
Qëllimi ynë në të njejtën kohë ka qenë sjellja e një fryme të re të dizajnimit të shtëpisë së
të moshuarve në Kosovë, kështu duke sjellur elemente që kanë respektuar kornizat e dizajnit
sipas standarteve. Thjeshtësia, dritaret e mëdha në mënyrë që të përjetohet dhe të rritet lidhja
emocionale me natyrën, zhveshja nga ornamenti, forma katrore, ritmi, harmonia e hapjeve,
harmonia dhe psikologjia e ngjyrave dhe materialeve, kanë qenë vetëm disa nga parametrat
mbështetës të realizimi të fasadave.
Ashtu si fjalë që të mund të ndikojnë në emocionet e njerëzve, një fasadë e mirë mund të
i bëjë gjithashtu njerëzit të lumtur, të habitur, të befasuar dhe të kënaqur. Kjo për shkak se dizajni
i fasadës është shumë efektiv në komunikimin e atributeve dhe emocioneve të caktuara.
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Fig. 103. Fasada Veriore dhe Jugore.
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Fig.104. Fasada Lindore dhe Perëndimore.
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Fig.105. Paraqitja e hyrjes mjaft mikëpritëse.

Fig.106. Paraqitja e materialeve në fasadë.

Fig.107. Përdorimi i materialit të drurit në fasadë.
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17.4 Sistemi ventilues
Në sistemin ventilues janë vendosur sistemi ventilues horizontal dhe ai vertikal. Në nyjet
sanitare është vendosur sistemi ventilues vertikat, kurse për ajrosje është përdorur sistemi
ventilues horizontal. Në sistemin ventilues horizontal është i përfshirë e gjithë ndërtesa brenda.
Në të njejtën kohë ajo do të shërbej edhe për ngrohje të saj. Më poshtë është paraqitur sistemi
ventilues në mënyrë skematike.

Fig.108. Sistemi ventilues në përdhesë, kati I, II dhe bodrumi.
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17.5 Sistemi Konstruktiv

Fig.109. Prerja A-A dhe B-B.

Fig.110. Sistemi konstruktiv modular.
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Fig.111. Hapësira qëndrore për aktivite për shumë qëllime.

Fig.112. Hapësirat e jashtme gjelbëruese për aktivitete të ndryshme.
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18. Konkludimi dhe rezultatet e pritura
Rritja e interest të plakjes dhe procesit të plakjese, i detyron të gjithë shoqërisë të
përqëndrohen në çështjet që lidhen me faktin e plakjes së një prej të cilave është strehimi,
kujdesja dhe mjedisi i të moshuarve. Në bazë të hulumtive dhe informative, në shumicën e
vendeve të zhvilluara, lloje të reja mjedisesh rezidenciale janë krijuar si alternativa për t'iu
përgjigjur kërkesave të njerëzve të moshuar duke iu plotësuar nevojat e tyre. Kosova po përballet
me të njëjtin problem. Shumë të moshuar që janë të pa strehë, apo prej atyre që nuk kanë
përkujdesje familjare, e vetmja alternativë e strehimit për të moshuarit është jetesa institucionale.
Duke e parë gjendjen faktike të moshuarve në shtëpinë e të moshuarve dhe pa kujdesje
familjare, menduam që atyre të u sjellim një frymë të re dhe më modern. Ata kanë nevojë që të
gjejnë një shtëpi largë shtëpisë. Atyre u duhen trajtim i veçant dhe kujdes që i bënë ata të ndihen
mirë, komod dhe duke u ofruar një mjedis jetësor të ngrohtë me gjërat e përditshme dhe nevojat
që atyre u duhen. Në këtë hulumtim shkencor, konsiderata kryesore në zhvillimin e një mjedisi
jetësor për të moshuarit është vendosur në hapat më primarë të projektit. Në projekt përpos atyre
të cilët do të jenë resident të përhershëm, so të jenë pjesë edhe të moshuar musafir apo të
çëndrimit ditorë. Aty do të kenë mundësi të shkojnë edhe persona të cilët do të jetë qendër e
kujdesit ditorë.
Në bazë të kërkimeve që kemi bërë nëpër botë dhe nevojave të moshuarve resident në
shtëpinë e të moshuarve, erdhëm në përfundimm që këtij vendi i duhet një strukturë më ndryshe
nga ajo që jemi mësuar gjithmonë. Kjo shtëpi do të ketë edhe strukturë ndërgjenerative e kujdesit
të të moshuar dhe fëmijë, të cilët do të strehohen në një çerdhe dhe një shtëpi përkujdesje në të
njëjtin vend. Kjo u lejon fëmijëve dhe banorëve të moshuar që të bashkëveprojnë në baza ditore
dhe u mundësojnë shtëpive të kujdesit që të integrojnë shkëmbimet ndërgjenerata në ofrimin e
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kujdesit të të moshuarve. Këto ndërveprime do të kenë një ndikim shumë pozitiv në shëndetin
fizik dhe mendor të personave të moshuar, ndërkohë që po përmirësojnë ndjeshmërinë, aftësitë
dhe respektin komunikuese të fëmijëve.
Në përfundim to projektit, mbi të gjitha është menduar procesi estetik dhe funksional i
ndërtesës. Është trajtuar çdo faktorë në prëcesin e dizajnimit, duke përfshirë trajtimin e fasadave,
përdorimin e ngjyrave me psikologji terapeutike, integrimin masiv të dritës në brendi të ndërtesës
përmes hapjeve që përcjellin njëtrajtshmërinë e ritmit dhe formës, përdorimin e materialeve
natyrale, qarkullimin nëpër ndërtesë duke i plotësuar nevojat e çdo njërit resident,
funksionalitetin në inkuadrimin shtesë të shërbimeve për residentët dhe trajtim social, arsimor
dhe shëndetësor të residentëve.
Në bazë të eksperiencës time gjatë hulumtimeve dhe projektimit të shtëpisë për të
moshuarit dhe pa përkujdesje familjare, Kosova ka nevojë për realizimin e një shtëpie të tillë.
Duke parë jetën dinamike të njerëzve dhe në pa mundësinë për të u kujdesur për familjarët e tyre
(ndaj të moshuarve dhe fëmijëve), kjo shtëpi do u lehtësoj jetën mbajtësit të familjes, ku do të
shërbejë edhe si qendës e kujdesit për të moshuarit dhe fëmijët. Një shtëpi e tillë do ta
rekomandoja në çdo qytet të Kosovës, për të u ofruar qytetarëve mundësi jetese, qendër ditore,
aktivitete të ndryshme, jetesë të mirë, mjedis terapeutike, shoqëri të mirë dhe edukim të barabartë
për të gjithë.
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